ইমাম আবু জাফর ত্াহাবী (রহ.) কর্ত্ক লিখিত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিস্তারিত আকিদা সম্ধলিত নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ "আকিদাতুত্ তৃাহাবী" এর প্রামাণ্য ব্যাখ্যা গ্রন্থ স্বর্nপ লিখিত এক অনন্য সংকলন

# নूকুन बाजा-बी শরহহ আাকিদাতুত্, ত্বাহাীী 

जন্বাদ ४ ব্যাধ্যা মাওলানা মুহাম্মদ নিয়ামত উল্qাহ

ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত।

## মুহ্সিন আন জাবির সম্পাদিত

লেখক, গবেষক ইসলামিক ফাউজ্ডেশন বাংলাদেশ।


## 

[এ
১১/১ ইসলামী টাএয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
ম্যোবাইল : ০১৭১৫০২৭৫৬৩; O১৯১৩৬৮OOゝ০
www.eelm.weebly.com

প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৮ ইৎ, অষ্টম প্রকাশ : ২০১১ ইং
নূরুন্न লাআ-লী শরহহ আকিদাতুত্ ত্বাহাবী
অনুবাদ ও ব্যাখ্যা মাওলানা মুহাম্মদ নিয়ামত উল্মাহ প্রকাশক মাওলানা আনোয়ার হোসাইন আনোয়ার লাইব্রেরী
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
স্বত্ব - প্রকাশক কর্ত্রক সংর্মি্সিত
ISBN: 978-984-33-3167-0

$$
\begin{gathered}
\text { মম্য : ১৮০.০০ টাকা } \\
\hline \text { Www.eelm.weebly.com }
\end{gathered}
$$

"দারুল উলূম বরুড়া" কুমিল্না এর সাবেক মুহাদ্দিস মরহুম হযরত মাওলানা আদ্দুল কুদ্দুস রহ. আমার জীবনের প্রথম উস্তাদ ও মুরব্বী। জীবন সত্ৰার প্রতিটি কনা. যার কাছে চিরঋণী। যিনি আমার মধ্যে বপন করেছেন ইলমী শাজারার বীজ। याँর কাছে গেলে মনে হতো ‘আশ্রয়ে’ এসেছি, যার কাছে বসলে মনে হতো আপন ‘শান্তি নিকেতনে’ আছি। যার শিক্ষা-দীক্ষা আর ‘অনুশাসন’ আমাকে গড়ে তোলার পেছনে নিরন্তর চেট্টা করে গেছে। আর আমি তার প্রতিদানে কৃতজ্ঞ হয়েছি বহুবার। বক্ষমান গ্রহ্হটি জান্নাতে দরজা বুলন্দির কামনায় তারই জন্য নিবেদিত।

## বিনীত

 প্রকাশক আনোয়ার লাইব্রেরী
## প্রকাশকের কথা

ইসলাম্ আকায়িদের অরুত্ব কতটুকু তা বলার অপেক্মা রাৰ্ না। বিষ্দ্দ ঈমান-আকিদাই হলো মুসলমানদের অমূল্য সम্পদ। এর ভিত্তিতেই মুসলমানরা পরকালে মুক্তির সনদ নাভ করবে। তাই প্রত্যেক মুসলমানের জন্য স্বীয় ঈমানআকিদা পরিও্ধ করতঃ এর উপর অবিচল থাকা অবশ্য কর্ত্য্য। এ কারণেই যুগে যুগে উলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে অনেক মূল্যবান গ্থহ্থাদী সংকলন করেছেন। তার মধ্যেও ইমাম জাবু জা’ফ্র তৃহাবী (রহ.) এর ‘আকিদাতুভ্ ত্বাহাবী’ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইমাম ত্বাহাবী (রহ.) কর্ত্থক সংকলিত আকিদাতুত্ ত্বাহাবীর মর্यাদা আলেম ওলামাদের কাছে লুকায়িত নয়। বৈষয়িক আবশ্যকতা, সামপ্রিক ভাবে গ্রন্থের মান বিবেচনা করে অনেক আগ থেকেই গ্থহ্থটি ইসলামী বিশ্বের ইউনিভার্সিটি ও মাদরাসা সমূহের বিভিন্ন সुরের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। "বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্কাবের্ড"ও বালিকু শাখার ফयীলত জামাআতের আক্ধীদার বিষয়বষ্জ হিসাবে গ্থ্ৃট্টিকে সিলেবাসভুক্ত করেছে। এছাড়া বিভিন্ন পুরুষ মাদরাসায় ब্রহৃটি পাঠ্যসৃচীর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। জটিন বিষয় হওয়ার কারণে শিক্ষার্থীরা ভলো ব্যাখ্যাপ্রন্হ্রে অভাবে কেতবের মর্ম উদ্ধার করতত অসুবিধার সम্যুशীন হতে দেখা যায়। বিষয়টি লক্ষ্য করে ম্বনামধন্য মুহাক্কিক আলেম, বহ গ্র্থ প্রণেতা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ নেয়ামত উল্নাহ সাহেব বাংলা ভাযায় অত্যন্ত চ্মৎকার একটি ব্যাখ্যা্্র্য প্রস্থ্রত করেন। তিনি এতে কোরআন হাদিসের আলোকে প্রতিটি আক্দিদা দলিল প্রমাণেন ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করেছেন। আমরা আনোয়ার লাইরেব্রেরীর পক্ষ থেকে গ্থহৃটি প্রকাশ করার দায়িত্ব পেয়ে নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করহি। আশা করি গ্থহ্থটি ছাত্রশিক্ষক সকলের উপকার বয়ে আনবে। বিজ্ঞ পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো বিষ্যুতি দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের অবহিত করার অনুরোধ জানাচ্ছি। সজ্গে সক্গে ত পরবর্তী সংক্করণে সংশাধধনের প্রত্র্রিতি জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রচেষ্ধা কবুল করুন। আমিন।

মাওনানা জানোয়ার হোসাইন
শিক্ষক, জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলূম
কার্রিদাবাদ, ঢাক।
www.eelm.weebly.com

আযাদ घौनि এদারায়ে তা'লীম এর সম্মানিত সভাপতি,
শায়গুল মাশায়িখ, इযযন্তত আম্মামা আব্দুম করীম
(শায়থে কৌড়িয়া) সাহ্বে (দা.বা.) এর্ন

## বাণী ও দোয়া

## بسم الله الر من الرحيم 

বিক্ট্র ঈমান আকিদাই মুসলমানদের পরকালে নাজাতের একমাত্র ওসিলা। তাই প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কর্তব্য সর্বপ্রথম নিজ নিজ ঈমান আকিদা ঠিক করিয়া নেওয়া এবং তার ওপর অনড় থাকা।

আদিকাল ইইতেই মুহাক্কিক উলামায়ে কেরাম এসম্পর্কে অনেক কেতাবাদি লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে ইমাম ত্বাহাবী (রহ.) লিখিত "আকিদাতুত্ ত্বাহাবী" খুবই মূল্যবান এক কেতাব।

উমরপুর জামিআ ইসলামিয়া আনোয়ারুল উলূম এর যুহাদ্দিস মাওনানা নিয়ামত উল্মাহ সাহেব কর্তৃক লিখিত উক্ত কেতাবের বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত ইইলাম। আশা করি ইহাতে সকল স্তরের মুসলমানরাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিন্তারিত আকিদার ওপর অবগত হইতে পারিবেন।

দোআ করি, আল্লাহ পাক মাওলানার এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং তাহাকে আরো অধিক দীনী থেদমত করার তাওফিক দান করুন। আর এগুলোকে পরকালে নাজাতের ওসিলা হিসেবে গ্রহণ করুন। আমিন।

आহকর্ন মুহাম্পদ আব্দুল কভ্নীম
২৯-১১-১8১৮ হিজরী www.eelm.weebbly.com

উপমহাদেশের প্রখ্যাত শায়খুল হাদিস, আনেমকুন
শিরোমনি, কুদওয়াছুস্ সালেকিন, যুবদাতুল আরেফিন, উস্ত য়ুল মুহাদ্দিসিন, বাংনাদেশ ক৫মী মাদর্রাসা শিদ্ষাবোর্ডের সম্পানিত সভাপতি, শায়খুল হাদিস আল্ধামা নুর্র উদ্দীন আহমদ গহরপুর্রী সাহেব (দা.বা.) এর্র

বাণী ও দোয়া
بسم الله الرهن الرحیم

ইসলাম ধর্ম আকিদা ঠিক হওয়ার अরুত্ব অপরিসীম। তাই সর্বাज্ञেই স্বীয় আকিদা ঠিক করে নেয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এ বিষয় সম্পর্কে ইমাম ত্বাহাবী (রহ.) এর "আকিদাতুত্ ज্,াহাবী" খুবই মূन्यবান একখানা.কেতাব। আমার স্নেহাস্পদ মাওলানা মুহাম্মদ নেয়ামত উপ্মাহ কর্ত্তৃক উক্ত কিতাবে বাংলা ব্যাখ্যাগ্থন্থ দেণে আমি আনন্দিত হলাম। আশা করি উক্ত গ্রন্থখানা বাংলাভাষা-ভাষী (সর্বস্তরের) মুসলমানদের জন্য খুবই উপকারী হবে।

দোআ করি আল্লাহ পাক তার এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন ও তাকে आরো অধিক দীনী খেদমত আఱ্জাম দেয়ার তাওফিক দান করুন এবং তার এ থেদমতকে পরকালে নাজাতের উসিলা হিসাবে গ্রহণ করুন। আমিন।

$$
\begin{aligned}
& \text { আরজণ্জজার } \\
& \text { মোঃ নুর্র উफ্দীন জাহমদ } \\
& \text { খাদেম, জামেয়া ইসনামিয়া হুসাইনিয়া } \\
& \text { গহরপুর, সিলেট }
\end{aligned}
$$

তাং ২৯/০১/১৯৯৮ ইং

সর্রকার্রী আলিয়া মাদর্রাসা সিনেট এর প্রখ্যাত মুহাল্লিস, সহকারী অধ্যাপক, হাखেজ মাఆলানা জিব্ধুর বহহমান সাহেব এর মূল্যবান অভিমত الله الرهمن الرحيم


বিও্ধ্ ঈমান-আকিদাই হলো মুসলমানদের অমৃन্য সম্পদ, এর ভিত্তিতেই তারা পরকালে নাজাতের সনদ লাত কর্রবে, তাই প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কর্তব্য নিজ নিজ ঈমান-আকিদ্দা বিও্ধ করে এর ওপর অট্ থাকা এবং অন্তরে কোনো ধরনের বাতিন আকিদার স্থান না দেয়া। এ কারণে প্রত্যেক যুগেই সত্যিকার্রের আলিমগণ এ বিষয় সম্পর্কে অনেক মৃল্যবান কেতাবাদি লিণে গেহেন, তার মধ্যে ইমাম ঢ্বাহাবী (রহ.) এর "আক্ধীদাতুত্ ত্বাহাবী" অত্যন্ত মূন্যবান একখানা কেতাব।

উมরপুর মাদরাসার মুহাদ্দিস, মাওলানা নিয়ামত উল্লাহ সাহেব উক্তু কেতাবের বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেছেন এবং কোরMনशদ্িসের মাধ্যমে প্রত্যেকটি আকিদাকে নির্ডুন প্রমাণিত করেছেন। দেখ্থে অত্যন্ত আনন্দিত হ্লাম। আমি মনে করি এতে তিনি বাংন্লা ভাষা-ভাবী যুসলমানগণকে অত্যাধিক উপকৃত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েরেছেন। আশা করি এ থেকে সর্বস্তরের মুসনমানগণ খুবই উপকৃত रবেন।

দোয়া করি আল্মাহ পাক মাওলানার প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং आরো অধিক দ্বীনি খেদমত আল্রাম দেয়ার সুযোগ দান করুন এবং এণুলোকে পরকালে নাজাতের ওছিলা হিসেবে গ্রহণ করুন। আমিন।

## হার্যেজ মোঃ জিল্লুর্র রহহান

সহকারী অধ্যাপক
সরকারী আলিয়া মাদরাসা. সিলেট
তাং ০৮/০২/১৯৯৮ ইং
www.eèlm.weebly.com

# জাম্যয়া ইসলামিয়া আনওয়ার্রম্ন উলূম উমরপুর এর্ন শায়খুল্ল 

হাদিস，গহরপুর জামেয়ার উজ্জ্qী নঙ্巾ত্র সমূহের অন্যতম এক নক্ষত্র হযর্তত মাওনানা আদ্দুন মানেক সাহেব হবিগঙ্খী এর সুচিন্তিত মতামত الله الرهن إلرحيم بسم


মানুষ্রের জন্য আথেরাতে নাজাত ও মুক্তির একমাত্র পাথেয় হলো বিফ্খ आকিদা，অর্থাং প্রকৃত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা পোষণ করা। উক্ত আক্কিদা সম্পর্কে আমাদের ইমাম আবু হানীফা（রহ．）＂ফিকহে আকবার＂নামক কেতাব লিথেছেন। অতঃপর আবু মনছ్হর মাতুরুদী ও আবুল হাসান আশয়ারী（রহ．）এর যুগ হতে অনেক কেতাবাদি লেখা হয়েছে। তার মধ্যে ফির্木কায়ে নাজ্জিয়া （নাজাত্রাষ্ঠ দল）এর আক্রিদার উল্লেখযোগ্য ও অন্যতম কেতাব ইমাম আবু জাফ্র ত্হাহাবী（রহ．）কর্ত্ৰক লিথিত＂আকিদাতুত্ তৃাহাবী＂

এই কেতাবের বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা উমরপুর জামেয়ার অन্যতম মুহাদিস জনাব মাওনানা নিয়ামত উন্মাহ সাহেব কর্ত্ক লিখিত প্রন্থখানা দেণে অত্ত্ত খুশি হলাম। আশা করি এর দ্বারা উলামা ও তালাবা এবং বাংলা ভাষাভাযী জন সাধারণের বিশেষ ফায়ো হবে।

আল্লাহ পাক মাওনানা সাহেবের উক্ত থেদমতকে কবুল করুন এবং এরুপ আরও দীনী থেদমতের তাওফিক দান করুন। আমিন।

> মাওনানা আাদ্দুল মালেক হবিগঙ্巛ী খাদেমুল গাদিস
> জাম্য়া আনওয়ারুল উলূম
> উমরপুর বাজার，বালাগঞ সিলেট

## অনুবাদকের কথা

بسم الله الرهن الرحيم











ডতএব প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কর্তব্য, স্বীয় ঈমান-আকিদা নবী সাল্লাল্মাহু আলাইহি ওয়াসাল্মাম ও সাহাবা (রা.) তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ঈমান-আকিদা মুতাবেক গঠন করা এবং এর ওপর অটল থাকা।

এ কারণে ইমাম তৃাহাবী (রহ.) প্রায় এগারশতো চল্পিশ বছর আগে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিস্তারিত আকিদা স্বীয় কেতাব ‘আকিদাতুত্ ত্বাহাবী’ তে नেথে গেছেন। কেতাবটি আকারে অতি ছোট হলেও এর গুরুত্ণ অপরিসীম। বর্তমান যুগে মুসলমানদের ঈমান-আকিদার ওপর চতুর্দিক থেকে আক্রমণ আসছে। তাই এ নাজুক সময়ে উক্ত কেতাবখানা পড়ে বুঝে নেয়া প্রত্যেক মুসলমানের জন্য একান্ত কর্তব্য হেতু আমাদের সচেতন উলামায়ে কেরাম ও বুজুর্গানে দীন এই কেতাবখানা কওমী মাদ্রাসা বোর্ডের পাঠ্য সৃচিতে অন্তর্ভুক্ত করে বর্তমান সময়ের চাহিদা পূরণে সচেষ্ট হয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও মঙ্গল দান করুন।

উল্লেছিত কেতাবটি আরবি ভাষায় রচিত হওয়ায় বাংলা ভাষা-ভাষী সর্বস্ত রের মুসলমানদের জন্য (এ থেকে) উপকৃত হওয়া খুবই দুক্ষর। তাই আমি নণণ্য উক্ত কেতাবের বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা লেখ্খ ইসলাম এবং মুসলমানদের www.eêlm.weebly.com

দীनि খেদমতে শরিক হতে চাই এবং পরকালে নাজাতের ওছিলা হিসেবে আল্লাহর দরবারে পেশ করতে চাই। আল্লাহ তায়ালা আমি অধমের এ নগণ্য খেদমতকে কবুল করুন।

ইতিপৃর্বে এ কেতাবখানা বোর্ডের পাঠ্য সূচিতে না থাকায় অনেক আলেম সাহেবান উক্ত কেতাবের নামই শোনেননি। কেউ কেউ নাম শোনলেও কেতাবখানা দেখার সুযোগ পাননি। আমি তাঁদের কাছে এই কেতাবখানা দেখার আবদার রাখছি। ইনশাআল্লাহ এতে তারা খুবই উপকৃত হবেন।

আমি উক্ত কেতাবের মূল আরবী এবারত লেখে এর বিখ্ধ বাংলা অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা করার সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেছি এবং প্রত্যেকটি আকিদা কোরআন এবং হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত করা এবং সংক্ষিপ্ততাবে বাতিল সম্প্রদায়ের মতামত পেশ করে তা খজ্তন করার চেষ্টা করেছি।

এতে দলীল প্রমাণ হিসেবে কোরআন কারিমের যে সব আয়াত পেশ করেছি এঔলোর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ট তাফসির নির্ভরযোগ্য তাফসিরসমূহ থেকে পেশ করার চেষ্টা করেছি। হাদিসগুলো সেহাহ সিত্তার কেতাব থেকে এনেছি এবং সজ্সে সজ্গে এর বাংলা অনুবাদও করেছি। এ কাজে সর্বাধিক সহায়তা পেয়েছি বিশ্ব বিখ্যাত আরবী ইউনিভার্সিটি দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম অধ্যক্ষ হাকিমুল ইসলাম, খতিতে জামান, আধ্যাত্মিক রাহবর, इযরত কারী তৈয্যাব সাহেব (রহ.)-এর হাশিয়া (টীকা) কৃত মাকতাবায়ে দারুল্ন উলূম দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত আকিদাতুত্ ত্বাহাবী থেকে। (আল্ধাহ তায়ালা হযরতের কবরে রহমতের বারি বর্ষাণ)

মানুষ থেকে ভুল-র্রেটি হওয়া স্বাভাবিক, সুতরাং উক্ত ব্যাখ্যাগ্গন্থ্ আমার কোন্নে ধরনের ভুল-জ্রুটি পাঠকবৃন্দের সামনে পরিলক্িিত হলে আমাকে অবগত করার আবদার করছি। ইনশাআল্লাহ আমি কৃতজ্ঞতার সক্গে তা সুদরানোর চেষ্টা করবো।

উক্ত পুস্তিকা রচনায় বা প্রকাশনায় আমাকে যারা এ ধরনের সহায়তা করেছেন, আমি দোয়া করি আল্লাহ তায়ালা তাদের সবাইকে সর্বাঙীণ কল্যাণ ও মঙল দান করুন এবং এটাকে আমাদের জন্য পরকালের নাজাতের ওছিলা হিসেবে গ্রহণ করুন। আমিন।

মোঃ নিয়ামত উব্ধাহ সাং বানিকান্দি (মধুখালী)
পোঃ সিরাজগ বাজার
ছাতক, সুনামগঞ্জ (সিলেট) বাংলাদেশ। Www.eelm.weèbily.com

## সৃচিপত্র

প্রকাশকের কথা ..... 8
শ্রদ্ধাভাজন পীর, মাশায়িখগণের অমূল্য বাণী $ও$ দোয়া .....
অনুবাদকের কথা ..... ৯
ইমাম ত্বাহাবী (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ..... ১৫
কেতাবের জগ্গকা ..... ১9
আহৃলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এবং তাদের বিশেষ গুণাবলী ..... ১b
आহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিশেষ ৩ুাবলী ..... Db
বাতিল ও ভ্রান্ত দনসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও তাদের ভ্রান্ত আকিদাসমূহ কি? ..... ১৯
 ..... ২২
আল্মাহ এক, তাঁর কোনো শরিক নেই ..... ২২
আল্মাহর সাদৃশ্য কোনো কিছু নেই এবং তিনি অক্ষম নন ..... २৫
আল্মাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই ..... ২৬
আল্লাহ অনাদি ও অনন্ত ..... ২৮
আল্লাহ অক্ষয়, চাঁর কোনো ধ্বংস নেই ..... ২৯
মানুষের ধ্যান-ধারণা আল্ধাহককে উপলক্ধি করতে পারে না. ..... ৩O
আল্লাহর সত্তা নমুনাইীন, চিরস্থায়ী ও চিরভ্রীব ..... ৩২
আল্লাহ সব কিছ্রু সৃষ্টিকর্তা ও রিজিকদাতা ..... ৩৫
একটি প্রশ্ন এবং তার জবাব ..... ৩৬
আল্মাহই মৃত্যু দানকারী ও পুনরুত্থানকারী ..... ৩৯
আল্মাহ মাখলুক সৃষ্টির আগ থেকেই সর্বকালের সর্বাবস্থায় সর্বগুণে ুুণান্বিত. ..... 83
আল্মাহ আগ থেকেই নিজ তুণে তুণান্মিত ..... 8ง
আল্মাহ সবকিছুর ওপর ক্ষম্রাশীল ..... 8®
আল্লাহৃই সব বষ্ত সৃষ্টি করেছেন এবং এর পরিমাণ নির্ধারণ করেছ্ছেন ..... 8®
কোনো বস্তু আল্লাহ থেকে গোপন নয় ..... 8৯
আল্পাহ আনুগক্যের আদেশ দেন এবং নাফরমানী থেকে নিষেষ দেন. ..... ৫০
সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হয় ..... ৫২
আল্মাহই যাকে ইচ্ছা হেদায়েত, আশ্রয় ও নিরাপ্তা প্রদান করেন. ..... ৫৩
আল্লাহ্র সিদ্ধাপ্তই অটল থাকে এর কোননা পরিবর্তনকারী কেউ নেই. ..... ৫৬
আল্লাহ সব সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্ট্বীসমূহের উর্ধ্ব্ব? ..... ©
 ..... ৬০
নবী রাসূল সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞাত্য বিষয় ..... ৬8
নবী ও রাসূন সাল্লাল্ধাহ আলাইহি ওয়াসান্ঞাম্মে (সংজ্ঞার) মধ্যে পার্থক্য. ..... ৬৬
থতম্মে নবওয়ত বা নবুওতের সমাল্তি সম্পর্কে আকিদা ..... ৬৭
নবী মুহাম্মদ সাল্লা|্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুত্তাকীগণ্রে ইমাম ..... 95

## $x^{2}$

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূলদের সর্দার এবং আল্লাহর হাবীব. ৭২
















এซ仑ि भ্রव্নের সমाদাन ............................................................. دoo



जाब्वाश्त ఆয়ाদा সम्णर्क आাকিमा................................................... 208





जाকদিs বनঢে কি বোবায়? ........................................................১০



কनম বनঢठ कि বোঝায়? ...........................................................১৬




আম্মাহর আব্নশ ও কুর্রসি সম্পক্কে আকিদা ..... ১২8
আরশ ঞ কুরসির হাকিকত ..... ১২8
হযরত ইব্রাহীম (আ.) খলিলুল্মাহ এবং হযরত মূসা (আ.) কালিমুল্দাহ ছিলেন. ..... ১২৭
আল্মাহর ফেরেশতা ও নবী এবং কেতাবসমূহ্ সম্পর্ক আকিদা ..... ১২৮
মুসলমানদের কেবলা বিশ্বাসীকে মুসলমান বলার সীমা কতটুকু ..... ১২৯
আল্নাহ ও তাঁর দীন এবং কোরআন নিয়ে ঝগড়া করা যাবে না ..... ১৩০
পবিত্র কোরআন সম্পর্কে কিভাবে সাক্ষ্য প্রদান করা কর্তব্য ..... ১৩২
কতক্ষণ পর্যন্ত কোনো মুসলমানকে কাফির বলা যাবে না ..... ১৩৪
মুমিনের জন্য কর্তব্য আল্লাহর রহমত আশাবাদী হওয়া এবং আজাব থেকে নিচিত না হওয়া ..... ১৩৬
কারো সম্পর্কে নিষ্চিতভাবে জান্নাত বা জাহান্নাম সাক্ষ্য প্রদান করা যাবে না ..... ১৩৮
আল্মাহর আজাব থেকে নিষিত নির্ভীক হওয়া এবং রহমত থেকে নিরাশ হওয়া ইসলামের বহির্ভূত ..... 28১
দীনের কোনো বিধান অস্বীকার করা ব্যতীত কেউ ঈমান থেকে বের হবে না. ..... ১8৩
母মান সম্পক্ক আলোচনা ..... 288
ঈমানের সংজ্ঞা ..... 288
মুমিনগণ আল্লাহর ওলি. ..... 28b
কোন্ কোন্ বিষয়াদির ওপর ঈমান রাখা অত্যাবশ্যকীয়. ..... ১8৯
কবির্রাহ ুুনাহ্গার মুমিন জাহান্নামে চিরকাল থাকবে না ..... ১৫২
সব মুমিনের পেছননে নামাজ পড়া বৈধ. ..... ১৫৫
অকাট্যভাবে কাউকে জান্নাতী বা জাহান্নামী বলা যাবে না ..... ১৫৭
কোনো মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ নয় ..... ১৫৯
আমিরের প্রতি বিদ্রোহ করা বৈষ নয় ..... ১৬১
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসরণ করা একান্ত কর্তব্য ..... ১৬৩
ন্যায় পরায়ণ আমিরের প্রতি ভালোবাসা, আর জালিমের প্রতি বিদ্বেষ রাখা কর্তব্য. ..... ১৬৬
মোজার ওপর মাসেহ করা সম্পর্কে আকিদা ..... ১৬৮
হজ এবং জেহাদ সম্পক্কে আকিদা. ..... ১৭०
পর্সকান্ন সম্পক্কে আলোচনা ..... ১৭৩
কেরামান কাতেবিনের প্রতি আকিদা. ..... ১৭৩
মৃত্যুর ফেরেশতার প্রতি আকিদা ..... ১৭8
মালাকুল মওত সম্পর্কে কিছু কথা ..... 298
কবরের আজাব সম্পর্কে আকিদা. ..... 2৭৫
কবর স্বর্গ বাগিচা অথবা নরক পর্ত হবে ..... 2qb
মৃত্যুর পর জীবিত হওয়া, আমলের প্রতিদান, হিসাব-নিকাশ ও আমলনামা পাঠ সম্পক্কে আক্দিা ..... ১৭৯
সাওয়াব ও শান্তি প্রদান সম্পর্কে আকিদা ..... ১৮২

## 38

পুলসির্যাত সম্পর্কে আকিদা ..... Sbe
মিজান সম্পর্কে আলোচনা ..... 2b-
হাশরের মাঠে স্বশরীরে পুনর্থান সম্পর্কে আকিদা ..... ১৮৯
জান্নাত এবং জাহান্নাম উভয়টাই সৃষ্ট এবং বর্তমান বিদ্যমান আছে. ..... ১৯৩
জান্নাত এবং জাহান্নামের অধিবাসীরা আগ থেকে নির্ধারিত ..... ১৯৫
ভালো-মন্দ সবকিছুই বান্দার জন্য নির্ধারিত ..... ১৯৭
আল্মাহ তায়ালাই বান্দাকে ইচ্ছা ও ক্ষমতা প্রদান করেন ..... ১৯৮
বান্দার কাজ-কর্মসমূহ আল্লাহর সৃষ্ট এবং বান্দার উপার্জন ..... ২০০
আল্মাহর সাহায্য ব্যতীত (কউ গোনাহ থেকে বাঁচতে পারবে না ..... ২০২
সবকিছুই আল্মাহর ইচ্ছানুসারে সংঘটিত হয় ..... ২০৩
বিশেষ জ্ঞাত্য বিষয় ..... ২०8
আল্মাহ তায়ালা পবিত্র এবং নির্দোষ ..... ২०१
দোয়া সম্পর্কে আকিদা ..... र०৮
আল্মাহ তায়ালা সব কিছুর মালিক, তাঁর মালিক কোনো কিছু নয়. ..... २১১
আল্মাহ তায়ানার ক্রোধও সন্ভ্ট সম্পর্কে আকিদা ..... ২১২
সাহাবা (ব্রা.) সম্পকে আলোচনা ..... ২১৪
সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর প্রতি ভালোবাসা রাখা সম্পর্কে আকিদা ..... ২১8
সাহাবিগণের সগ্গে ভালোবাসা রাখা কর্তব্য ..... マこ৮
খেলাফত সম্পক্কে জকিদা ..... र२১
সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান থলিফা হযরত আবু বকর সিफ্দীক (রা.) ..... र२১
দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুক (রা.) ..... ২২8
তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা.) ..... ২২৫
চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা.) ..... ২২৬
আশারায়ে মুবাশ্বারাহ সম্পর্কে আকিদা ..... ২২৮
সাহাবা সম্পর্কে মন্তব্য করা যাবে না ..... ২২৯
আল্লাহর ওলিগণ সম্পর্কে অকিদা এবং নবী ও ওলির মধ্যে পার্থক্য. ..... ২৩৩
ওলিগণের কেরামত সম্পর্কে আকিদা ..... ২৩৪
কেয়ামতের আলামত সম্পর্কে আকিদা ..... ২৩৫
গণক, জ্যোতিষ এবং কোরআন-সুন্নাহর পরিপহী, কোনো কিছুর
দাবিদারদের সম্পর্কে আকিদা ..... ২৩৮
মুসলমানগণ সম্মিলিত থাকা কর্তব্য, পরস্পর দলাদলি করা বিড্রান্তি ..... 280
আল্লাহর দীন সম্পর্কে আকিদা ..... ২৪৩
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা. ..... 28b
সত্যের ওপর অটল থাকার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা কর্তব্য ..... 28৯
পরিশেষে আল্লাহর প্রশংসা এবং নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের
ওপর দরূদ পেশ করা কর্তব্য2(1)

بسم الله الر حمن الرحيم


অनুবাদ : শায়খুল ইমাম, ফকীহ, সৃষ্টির প্রতীক ইসলামের প্রমাণ আবু জাফর আল-ওয়াররাক, আতত্বাহাবী মিশরী বলেন,
'ل লেখেনनি। যেহেতু পুণ্যাত্মা আলিমদের কাছে প্রশংসা নিজে করা निন্দনীয়, বিধায় তারা তাঁদের লেখনীতে স্বীয় নাম প্রকাশ করা সমীচীন মনে করেননি।

## ইমাম ঢ্বাহাবী (র্রহ.)-এর্র সংক্ষিক্ঠ পর্রিচিতি

তাঁর নাম আহমদ ইবনে মুহাম্মদ, পদবিযুক্ত নাম আবু জাফর। তিনি ইমাম ত্বাহাবী নামে খ্যাত। তিনি মিশরের ত্াহা নামক স্থানে ১১ই রবিউল আউয়াল, ২৩৮/৩৯ হিজরীতে এক সম্রান্ত পরিবারে জন্গ্পহণ করেন।

ত্বাহাবীকে ত্বাহা নামক গ্রামের প্রতি সম্পর্কিত করে ত্বাহাবী বলা হয়। এটি নীল নদের অববাহিকার পশ্চিমকূলের উচ্চভূমির উক্ত এলাকায় অবস্থিত। কিন্ত তৃাহাবীর জন্মস্থান প্রকৃতপক্ষে তৃাহা গ্রামের নিকটবর্তী দশঘর বিশিষ্ট একটি ছোট গ্রাম, যার নাম ‘তাহতুত’ সে হিসেবে তাঁকে তাহ্তুতী বলা উচিৎ। কিন্ভ তিনি নিজে এ নামটি পছন্দ করতেন না বলেই তাঁকে তৃাহাবী বলা হয়ে থাকে। তিনি অসাধারণ মেধা ও তীক্ষ বুদ্ধি সম্পন্ন বালক ছিলেন। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা নিজ পিতা বিশিষ্ট মুহাদ্দিস মুহাম্মদ (রহ.)-এর শিক্ষাগারে সম্পন্ন হয়। তাঁর মেধা শক্তির বড় প্রমাণ হচ্ছে, ২৫২ হিজরীতে ১৩ বছর বয়সে বালক ত্বাহাবী স্বীয় মামা জগদ্বিথ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম মুযানীর কাছে ইমাম শাফিয়ীর মুসনাদ অধ্যায়ন করেন।

তিনি যেমন মেধাবী ত্মনি ছিলেন তেজস্বী। স্বীয় মাতুলের শিক্ষাঙ্থ থাকা কালিন একবার কোনো একটি মাসআলার সদুত্তর দিতে না পারায় মামা ভৎসনা WWW.eelm.weèbly.com

করে তাকে বলেন- আল্লাহর কসম! তোমার দ্বারা কিছুই হবে না। এই সামান্য স্নেহমাখা তিরস্কার ও ত্বাহাবীর সহ্য হয়নি। তাই তিনি শাফিয়ী মাयহাব বর্জন করে, আবু জাফর ইবনে আবু ইমরান (রহ.)-এর কাছে यান। সেখানে তিনি হানাফী ফিকাহ্ শাস্ত্র অধ্যায়ন কর্রেন। হানাফী ফিকাহ্ শাস্ত্রে পাত্তিত্য অর্জনের পর, হাদিস শাম্তেরে পাষ্তিত্য অর্জনের প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং তদানীত্তন শ্বনামধন্য হাদিস বিশারদদের কাছে হতে হাদিস অধ্যয়ন পূর্বক হাদিস শাস্ত্রে আनী সনদ অর্জনে সক্ষম হন।

শিক্ষাজীবন শেবে ইমাম তৃাহাবী কর্মজীবনে শিক্ষকতার কাজকে বেছে নেন। সে যুগের অন্যান্য শিক্ষকের ন্যায় তিনিও শিক্ষকতার সজ্গে গ্রন্থ রচনার কাজে নিজ্রেকে নিয়োজিত করেন। यেমন আহকামুল কোরআন, হাদিস, ফিকাহ, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়াদি সম্পর্কে রচনা করেছেন। ইমাম তৃাহাবী (রহ.)-এর রচিত গ্রহ্থাবनীর দ্বারাই তাঁর জ্ঞানের প্রশস্থতার সঙ্ধান পাওয়া यায়। তাঁর রচিত'মুখতাছারু ত্qাহাবী, অধ্যায়ন করলে প্রমাণিত হয়, তিনি হানাফী মাযহাবের ত্ধু একজন মুকাল্লিদই ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন একজন মুজতাহিদ ও মুন্ত সিি। কারণ তিনি এই গ্ন্থ এমন বহু মাসআলার ব্যাপারে নিজস্ব মতামতের অবতারণা করেছেন, যা হানাফী মতের সম্পূর্ণ বিপরীত। আর এ কারণে হানাফী ফকীহগণের কাছে এই গ্থন্থটির তেমন চর্চা ও খ্যাতি নেই।

ইমাম তৃাহাবী (রহ.)-এর বহ গন্থের মধ্যে যে গ্রন্হটি তাকে যুগ যুগ ধরে স্মরণীয় করে রেথেছে, সেটি হলো, শরহে মা-য়ানিল আছার। তাঁর এই বৈচিত্রময় গ্থহিরির জন্যই ঢাँকে হাফেজুন হাদিস ও মুজতাহিদ খেতাবে ভূষিত করা হয়। আল্লামা সূয়ূতী তাঁর হুস্নুল মুহাজারা গ্রন্থে তাঁকে হাফিজুল হাদিসের মধ্যে গণ্য করে বলেছেন, আবু জাফর আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালামা মাসলামা আান-আयদী, আল-হানাফী ছিলেন একজন মহাজ্ঞানী ইমাম, হাফ্জ এবং অভিনব গ্রহ্থাদির রচয়িতা। ‘শরহে মায়ানিল আসারের’ প্রকৃত মৃন্যায়ন এবং হাদিস শাশ্শ্রে তাঁর স্থান নির্ণয় করতে গিয়ে বিথ্যাত মুহাদ্দিছ ও স্বাধীন চিন্ত রর নায়ক ইমাম ইবনে হাযম জাহিরী আল-আन্দালুসী যে মন্তব্য করেন তা নিশয়ই প্রণিদানযোগ্য। তিনি এই গ্থন্থটিকে আবূ দাউদ ও নাসায়ীর সম-মর্যাদা সম্পন্ন বলে উল্লেখ করেছেন। সহীহ বোখারী শরিফের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাথ্যাতা বদরুদ্দীন আল-আইনী কোরআন ও হাদিস থেকে ইস্তেমবাত ও মাসয়ালা বের করার ক্ষেত্রে ইমাম ত্াহাবী (রহ.)-এর গভীর জ্ঞান এবং হাদিস ও রিজাল শাস্ত্রে তার অনन্য সাধারণ প্রজ্ঞা ও প্রতিভা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন : পূর্ববর্তী সব হাদিস বেত্তা ও ঐতিহাসিকগণ এক বাক্যে স্বীকার করেছেন, পবিত্র www.eelm.weebly.com

কোরजন ও হাদিস হতে ইস্তেমবাতের ক্ষেতে ইমাম ত্বাহাবী (রহ.) ছিলেন লদ্ধ প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। হাদিস বর্ণনা ও রিজান শাস্ত্রে এমন একজন ইমাম যিনি বোখারী, মুসলিম ও সুনান গ্রন্থ রচয়িতাদের মতো সাবিত- সুপ্রতিষ্ঠিত ছিকাহবিশ্ত এবং হুজ্জত রূপপ পরিগণিত।

ইমাম ত্বাহাবী (রহ.)-এর অসংখ্য গ্রন্থের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থের নাম হলো ‘আকিদাতুত্ ত্বাহাবী’ গ্রহ্থটি আকারে অতি ছোট হলেও এর গুরুত্̨ অপরিসীম। তাই-তো এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনেক আলিমগণ কর্ত্তৃক বিরাট পুস্ত ক রচিত হয়েছে। ইসলামে আকিদার ๒ুরুত্ব যে কত বেশি তা হয়তো কাউকে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। মৃলোৎপাणিত বৃক্সের গোড়ায় পানি সিঞ্চন করলে যেমন কোনো ফলোদয় হয় না, ঠিক তেমনি আকিদা দুরুন্থ না হলে সব আমলই হবে অনর্থক ও বৃথা। তাই আকিদার দুরুস্তেগী সর্বাত্গে হওয়া উচিত। আর আকিদা দুরুস্ত করার জন্য ইমাম ত্বাহাবী (রহ.)-এর এই ক্ষ্র্র পুস্তিকাটি যে কতইুকু মৃন্যবান তা বলার অপেক্ষা রাণে না। এই ক্ষণজন্মা ব্যক্তিত্ম ইমাম फ্রাহাবী আজীবন দীনি খেদমতে নিয়োজিত থেকে ৮২ বছর বয়সে ৩২১ হিজরী জিলকদ মাসের চাদদনী রাতে ইন্তেকাল করেন।

## কেতাবের অগ্যকথা





অনুবাদ : এটা ফুকাহায়ে মিল্ধাত, আবু হানিফা নুমান ইবনে সাবিত আলगuil, আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইব্রাইীম আল আনছারী এবং আবু আবদুদ্ধাহ yম14দ ইবনে হাসান আশশায়বানী (রহ.) (ইমামত্রয়)-এর পরিগৃহীত নীতি凶વ!সার্র আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা এবং তারা ইসলাম ধর্ম্রে Al|யリমূহের প্রতি যে আকিদা বা বিশ্বাস স্থাপন করততন এবং যেসব নীতি অলুসারে তারা আল্লাহ রাব্মুল আলামিনের মনোনীত ধর্ম- ইসলামকে জীবন শিধান ছিসেবে পালন করতেন তার বিবরণ।

خ' আকিদাতুত্ ত্াহাবী নামে খ্যাত। কিছু সংখ্যক উলামা বলেছেন, এই কেতাবের পুরো নাম হলো, 'আকাইদে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াহ আলা ফুকাহায়িল মিল্ধাহ।'

$$
\begin{aligned}
& \text { জাহল্. সুন্नাত ওয়ান জামাআত এবং } \\
& \text { তাদের্গ বিশেষ শুণাবনী }
\end{aligned}
$$

এথन প্রশ্ন হতে পারে, आহলে সুন্নাত ওয়াল জামাজাত কারা? এর সঠिক
 কেনাম (রা.)-এর মঢো ও পথথর ওপর প্রত্তিষ্ঠিত রয়েছেন, অন্য কথায় যারা
 সাহাবা (রা.)-এর স্ন্নাতের পুঙ্খাপুপ্খ্রপপে অনুসরণ করেন। ভ্যেন নবী করিম সা|্লান্লাহ আनাইহি ওয়াসাল্লাম বনেছেন :


وَاَصْحَإِنْ. (رواه التر مذى)
निশ্য় বनि ইসরাইল ৭২ দলে বিতক্ত হয়েছিলো, আার শীষই আমার উম্মত १৩ দলে বিত্ত হবে। একদন ব্যতীত সবই জাহন্নাম্ বলে গণ্য হবে। সাহাবিণণ (প্র্ন করে) বলনেন, ওই দলটি কারা? নবী সাল্ধাল্gাহ আनাইহি ওয়াসাল্ধাম প্রতি উওরে বনলেন, বে দল আমি এবং আমার সাহাবি (র্যা.)দের মতো ও প্থের ওপর অটল থাকবে।

 তাদhর আহলে সুন্নাত ওয়ান জামাআাতে গণ্য করা যাবে। (১) শায়খাইন (অাবু বকন ও ওयর (র্রা.)কে সমষ্ঠ সাহাবিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে স্ধীকার করা। (२) উত্য় জামাত (উসমান ও আनी (রা.)কে সম্মান প্রদর্শन করা। (৩) উভয়
 নাফ্রমান উভ্য় ব্যক্রিন জনাযায় শরিক হওয়া। (৫) নেকককার ও পাপী উভয় www.eelm.weebbly.com

ইমামের মধ্যে বে কোনো জনের পপছনে নামাজ পড়া।（৬）ইমাম বা রাষ্ট্র প্রধান ন্যায়পরায়ণ বা জালিম। উভয় ইমামের মধ্যে কারো বিরুদ্ধাচরণ না করা।（৭） （চামড়ার）মোজার ওপর মাছেহ করা।（৮）তাকদিরেরে ভালো－মন্দ উভর্যের थ亻ি বিশ্বাস রাখা।（৯）নবী（আ．）ও সাহাবা（রা．）ব্যতীত কারো সম্পক্কে জান্নাত বা－জাহান্নামের সাক্ষ্য প্রদান করা থেকে বিরত থাকা।（১০）উভয় ফ্যরজ （নামাজ ও জাকাত）আদায় করা।

উল্লেখিত ওণাবলীর ওপর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বৈশিষ্ট্য সীমাবদ্ধ নয়；বরং এঞ্ৰলো আহলে সুন্নাত ওয়ান জামাজাতের প্রধান প্রধান নিদর্শনসমূহ। নতুবা আল্লাহর দিদার এবং কবর জগতের অবস্থা বিশ্বাস করাটাও আহলে সুন্নাহর নিদর্শন্ হিসেবে গণ্য।

## বাতিল ও ভ্রাষ্ত দলসমূহের্ন সংক্মিপ্ট পরিচিতি ও তাদের ড্রাষ্ত আকিদাসমূহ কি？

বাতিন্ন বা পথদ্রষ্ট দনসমূহ আসনে एয় ভাতে বিভক্ট ：
（১）রাওয়াফিজ，（২）থাওয়ারিজ，（৩）জাবরিয়াহ，（৪）ক্ধাদরিয়াহ，（৫） आহমিয়াহ，（৬）মুরজিয়াহ। আবার প্রত্যেক দলই বারোটি উপদনে বিভক্ত Qไ়েছে।

র্যাওয়াফিজ্জদের্র আকিদাসমূহ হলো ：（১）আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ ৪ওয়া।（২）একমাত্র আनী（রা．）ব্যতীত বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ও্যাসাল্লাম－এর সাহাবি（রা．）গণকে বিশেষত হযরত আবু বকর সিদ্দীক（রা．）， ডমর ফারুক（রা．），তালহা（রা．），জুবাইর（রা．）সহ সবাইকে গালমন্দ বা भমালোচনা করা，（৩）কাতেমা（রা．）কে মা আয়েশা（রা．）－এর ওপর প্রাধান্য （म？যা，（8）এক শব্দে তিন তালাক পতিত হওয়াকে অস্বীকার করা，（৫） －\｜माজের জন্য একামত ও জামাআত সুন্নাত হওয়াকে অস্বীকার করা，（৬） ！．ম｜আার ওপর মাছেছ করাকে অস্বীকার করা，（৭）তারাবিহর নামাজ অস্বীকার পッ11，（b）নামাজে দাঁড়ান্ো অবস্থায় ডান হাতকে বাম হাতের ওপর রাখাকে খ｜্রাকার করা，（৯）মাগ্গরিবের নামাজের জন্য তাড়াহুড়া করাকে অস্বীকার করা， （دノ）রোজার ইফত্তার করাকে অস্বীকার করা।

र্রাওয়াফিজরা বার্রো দমে বিভক্ত ：（১）উলোবীয়্যা，（২）আবদীয়্যা，（৩）
 WWW．eélm．weébly．com
(b) তানাসুখীয়্যা, (৯) नাদীয়্যা, (১০) লাগীয়্যা, (১১) ওয়াজীয়্যা, (১২) ওয়াবীছাহ।

খাधয়ার্রিজদের্গ আকিদাসমূহ হনো : (১) কোনো ওুাহের কারণে (আহলে কেবলা) মুসলমানকে কাফির বলা, (২) জালিম (অত্যার্চiরী)" বাদশাহর বিরুক্কে রুথে দাঁড়ান্ো বৈধ বলা, (৩) হযরত আল্গী (রা.)কে গালমন্দ ও অভিশাপ দেয়া আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এবং নামাজের জামাআতকে অস্ধীকার করা।

এর্木া বান্গ দলে বিভক্ঞ : (১) আজদীয়্যা, (২) আবু হানাফীয়্যা, (৩) তাগলবীয়্যা (8) হারাयীয়্যা, (৫) খালকিয়্যা (৬) কাওজীয়্যা, (৭) মু’তাজিলা, (৮) মায়মুनীয়্যা, (৯) কানজীয়্যা, (১০) মুহকামীয়্যা, (১১) আখনাছীয়্যা, (১২) उরাফীয়্যা।

জাবন্রিয়াদের্র आকিদাসমূহ হলো : (১) মানুষ পাথর ও শক্ত মাটির ন্যায় সম্পূর্ণভাবে অনড়, অচল কোনো কাজের মধ্যে বান্দার কোনো ক্য়া নেই, অতএব তাকে পুরক্কার দেয়া যাবে না এবং শাস্তিও দেয়া যাবে না। (২) ধনসম্পদ আল্লাহর কাছে প্রিয়। (৩) বান্দার কাজের পর আল্লাহর তাওফিক হয়। (8) মেরাজে জিছমানী (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্পামের স্বশরীরে মেরাজ করা)কে অস্বীকার করা। (৫) রুহ জগতের স্বীকারুক্তিকে অস্বীকার করা। (৬) জানাজার নামাজ ওয়াজিব হওয়াকে অস্বীকার করা।

এর্木া বার্রো দনে বিভক্ত : (১) মুযতাররীয়্যা, (২) আফয়াनীয়্যা, (৩) মায়ীয়্যা, (8) মযিবীয়্যা, (৫) মাयাজীয়্যা, (৬) মুত्মানীয়़ा, (৭) কাছनীয়্যা, (৮) ছাবিকীয়্যা, (৯) হাবিবীয়্যা, (১০) খাওखীয়্যা, (১১) ফিককীীয়া, (১২) হাবসিসীয়্যা।

ক্ষাদব্রিয়াদেন্র জাকিদাসমূহ হলো : (১) মানুষ প্রকৃত পক্ষে তার ক্ষ্মতায় কাজ করে, এতে আল্লাহর কোনো হত্তক্ষেপ নেই। (২) এটা সম্ভব আছে, কোনো কাজ আল্লাহর কাছে কুফ্র, আর এটা বান্দার কাছে ঈমান হিসেবে গণ্য। (৩) বান্দার কর্ম্মের আগে আল্মাহর তাওফিক হয়, (8) মেরাজে জিছমানীকে অস্বীকার করা, (৫) রুহ জগতের অभ্কিকার ও স্বীকারোক্তিকে অস্বীকার করা। (৬) নামাজে জানাযা ওয়াজিব হওয়াকে অস্বীকার করা।

তান্রা বার্রো দনে বিভক্ত : (১) আহদীয়্যা, (২) শানবীয়াহ, (৩) কাছানীয়াহ, (8) শায়তানীয়াহ, (৫) শার্কিকীয়াহ, (৬) অহমীয়াহ, (৭) রুয়াইদীয়াহ, (৮) नাকশীয়াহ, (৯) তাবরীয়াহ, (১০) ফাছিতীয়াহ, (১১) नেयামীয়াহ; (১২) মানযিলীয়াহ।

## www.eelm.weebly.com

জাহ্মীয়াদের আকিদাসমূহ হচ্ছে : (১) ঈমানের সম্পর্ক ও্ধু অন্তরের সন্গে মৌখিক কথার দ্বারা নয়। মৌখিক কथা যে কোনো ভাবেই হোক না কেন। (২) (প্রাণীর) রুহ কবজ করার সম্পর্ক একমাত্র আল্লাহর সজ্ছে, মউতের ফেরেশতার সহ্পে নয়, যেহেতু তারা মউতের ফেরেশতাকে অস্ধীকার করেন। (৩) আলমে বর্যখ- কবর জগতকে অস্বীকার করা। (8) নাকির-মুনকার ফেরেশতাদ্ময়ের প্রশ্ন করাকে অস্বীকার করা। (৫) হাউজে কাউসারকে অস্বীকার করা, তারা বলে, এসব সম্পূর্ণভাবে মানুষের কল্পনাপ্রসূত।

এর্রা বার্ন দমে বিভক্ত : (১) মাখলুকীয়াহ, (২) গাইরীয়াহ, (৩) उয়াকিফীয়াহ, (8) খাইরীয়াহ (৫) জানাদিকীয়াহ, (৬) লাফ্জীয়াহ, (৭) রাবিয়ীয়াহ, (৮) মুতারাকিবীয়াহ, (৯) ওয়ারিদীয়াহ, (১০) ফানীয়াহ, (১১) शারকীয়াহ, ৯১২) মুয়াত্তালীয়াহ।

মুর্রিয়াদের্র আকিদাসমূহ হচ্ছে : (১) আল্লাহ তায়ালা আদম (আ.) কে স্বীয় আকার আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। (২) আরশ আল্লাহর নির্ধারিত স্থান। (৩) -্রু ঈমানই নাজাতের জন্য যথ্টে, সুতরাং আল্মাহর আনুগত্যে কোনো উপকার নেই এবং নাফরমানীর মধ্যে কোনো অপকার নেইই। (8) মেয়ে নোকেরা বাগানের ফুলের ন্যায়, যার ইচ্ছা তা ভোগ করতে পারবে। বিয়ে শাদির কোনো পয়োজন নেই ইত্যাদি।

মুর্রयিয়ার্রা বাব্প দম্ে বিভক্హ : (১) তারিকীয়াহ, (২) শানিয়াহ, (৩) রাবীয়াহ, (8) শাফিয়াহ, (৫) বাহামিয়াহ, (৬) আরলিয়াহ, (৭) মানকুহিয়াহ, (৮) শাত্ছানিয়াহ, (৯) আছারিয়াহ, ১০) বাদ্য়িয়াহ, (১১) হাশবিয়াহ, (১২) মুশাব্সিহা।

কিছুসংখ্যক আলিমগণ বলেছেন, মুয়াত্তিলাহর মূল, জাহমিহা তার শাখা। আর মুশাব্বিহা মূল, মুরयীয়াহ তার শাখা। অপর কিছুসংখ্যক আলিমদের দৃধ্টিতে प্রান্ত ও ভ্রষ্ট দলসমূহ বারটি। আর প্রত্যেকটির ছয়টি শাখt রয়েছে।

আল-মাওয়াকিফের লেখক বর্ণনা করেছেন, পথল্রষ্ট দল আটটি।
(১) মু’তাयেলাহ, (২) জাবরীয়াহ, (৩) মুরজীয়াহ, (8) শিয়া, (৫) পাওয়ারীজ, (৬) মুশাব্বিহাহ, (৭) বোখারীয়াহ, (৮) নাযীয়াহ। আবার যু’তাযেলাহ এবং থাওয়ারিজ প্রত্যেকেরই বিশটি দল রয়েছে। আর শিয়াদের নাইশটি দল রয়েছে এবং মুরযিয়াদের পাচটি শাখা রয়েছে। আর মুশাব্বিহা এবং -||योয়া উভয়ের কোনো শাখা বা উপদল নেই। এসব ভ্রান্ত ও ভ্রষ্ঠ দলের आারোচনা ছাত্রদের উপকারের জন্য পেশ করেছি। নতুবা আজকের যুগে অধিকাংশ দলের কোনো অস্তিত্তই নেই। এগুলো ত্যু পুস্তিকাতেই রয়েছে।

नোট : উল্gেথিত आলোচ্না কারী ততয়ীীব (রহ.) आকিদাতুত্ ত্বাহাবির হাশিয়াতে করেছেন।

হয়ত ইমাম জারু হানিষা (রহ.) এবং তার সুব্যাগ্য সম্মানিত ছাত্র ইমাম आাू ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহ.) সবাই সর্বমহলে খ্যাতিসम्পন্ন, তাচদদর জীবনী




| नाय | सब्व | घप्य |
| :---: | :---: | :---: |
| জাু হানিফা নুমান ইবনে ছাবেত আল-কুফী | b- Rि. | seo 下ि. |
| जाবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইব্রাহীম आাল आনসারী | ১২৩ হि. | ১৮২ হ |
| आবু জবদিপ্øাई মুহ. ইবনে হাসান জা | ১৩2 | ১৮৯ হ. |

## জাল্লাহ তায়ানা সম্পর্কে আকিদা

 আাল্মাহ এক, তাঁ্র কোনো শরিক নেই
## 

অনুবাদ : আল্লাহ তায়ালার তাওফীকের প্রতি আকিদা বা আন্তরিক বিশ্বাস রেথে তাঁর একত্ববাদ সম্পর্কে বল্লছি, নিচ্চয়ই আল্মাহ তায়ালা এক, তাঁর কোনো শরিক নেই।

屾 الشِّ তাওহিদ বা একত্বাদের আলোচনার সজ্গে ওরু করলেন কেন?

উজ্জ্র : প্রথম- যেহেতু তাওহিদ- ইসলামের রককুনসমূহের মধ্যে প্রধান ও প্রথম এবং দীন ও আকিদার স্তম্ভসমূহের মধ্যে প্রথম ও প্রধান স্তম্ভ। আর বান্দার ওপর সর্ব প্রথম ওয়াজিব হচ্ছে, তাওহিদ বা একত্বাদকে বিশ্বাস করা এবং সর্বयুগে সব উম্মতের মধ্যে আগত সব নবী-রাসূল (আ.)গণের প্রথম ও প্রধান দাওয়াতই ছিলো তাওহিদ। সেহেহু আকাইদের কেতাবকে তাওহিদের আলোচনার সজেই ওরু করা উচিৎ। তাই মুসান্নিফ (লেখক) তাঁর কেতাবকে তাওহিদের আলোচনার সজ্গে ঔরু করেছেন।

এমনকি আল্লাহ তায়ালা তাঁর সম্মানিত সত্তার একত্রের প্রথম সাক্ষী নিজেকেই সাব্যস্ত করেছেন। দ্বিতীয় সাক্ষী ফেরেশতা, অতঃপর তৃতীয় সাক্ষী

সত্যিকারের আলেম (জ্ঞেনী) লোকদের সাব্যষ্ত করেছেন। যেমন পবিত্র কোরআনে বলেছেন :

الْعْزِيْزُ الُْكِكْمُ سورة ال عمران ركوع-Y
"আল্লাহ তায়ালা সাক্ষ্য দিয়্যেছেন, (তিনি এক) তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। ফেরেশতাগণ এবং ন্যায়নিষ্ট জ্ঞানীগণও স্বাক্ষী দিয়েছেন, তিনি ব্যতীত আর কোনো মাবুদ নেই। তিনিই পরাক্রমশানী প্রজ্ঞাময়।"

द्विठীয় : আল্পাহ তায়ালা .পৃথিবীত যত নবী, রাসূन (আ.) প্রেরণ করেছিলেন, সবাইকেই তাওহিদের ওপর অটল थাকার এবং বিশ্বের মানবজাতিকে এর প্রতি দাওয়াত দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যেমন পবিত্র ককারআনে বলেছেন :

"আপনার আগে আমি যেসব রাসূল প্রেরণ করেছি তাদের প্রতি এ আদেশই (প্রেরণ করেছি, আমি ব্যতীত অন্য কোনো মা’বুদ নেই। সুততরাং আমরাই এবাদত কর।"
(সুরা জষ্বিয়া : ২)
অতএব তাওহিদ হলো সমস্ত নবী-রাসূল (আ.)গণের দীন এবং সর্বयুগের সিদ্দীকিন ও ছালিহীনের পথ। এ কারণে তাওহিদের আলোচনা সব বিষয়ের প্রে আনা হলো।
 ককতাবে রয়েছে, বিশেষতঃ শেষ নবী মুহাম্মদ সান্লাল্মাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রি প্রেরিত আল্মাহর শেষ কেতাব কোরআনুল কারিমের অসংখ্য আয়াতে जগণিত প্রমাণাদির মাধ্যমে আল্পাহর একত্বাদকে প্রমাণিত করা হয়েছে। বেমন আল্মাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন :
هُوَ اللهُ الْوَاحِدُ آْقَهَّرُر.
"তিনিই আল্লাহ এক, প্রবল প্রতাপান্বিত।"
অন্য আয়াতে বলেছেন :
"আমাদের মাববুদ এবং তোমাদের মা’বুদ একই, আর আমরা ঢাঁরই আনুগ্ত করি।"
www.eelm.weebly.com

সুতরাং তাওহিদ- আল্লাহর একত্বাদে বিশ্বাসী হওয়া ঈমানের মৌলিক বিষয়। এটা ব্যতীত কোনো মানুষ মুমিন হতে পারবে না।
 আসমানী প্রত্যেক কেতাবে আল্লাহর তাওহিদ বা একত্ববাদে কথা ঘোষণা করা হয়েছে, তেমনিভাবে আল্লাহর অংশীদার না হওয়ার কথাটিও অকাট্য প্রমাণাদির মাধ্যমে প্রমাণিত করা হয়েছে। বিশেষতঃ কোরআনুল কারিমের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন যুক্তি-প্রমাণাদির মাধ্যমে একথা প্রমাণ করা হয়েছে, আল্লাহর কোনো শরিক নেই। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :


"আল্মাহ ওই সত্তা যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের রিযিক দিয়েছেন, এরপর তোমাদের মৃত্যু দেবেন, এরপর তোমাদের জীবিত করবেন। তোমাদের শরিকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি? যে এসব কাজের মধ্যে কোনো একটি কাজও করতে পারবে। আল্লাহর সত্তা পবিত্র ও মহান তা থেকে, তারা यাকে (আল্লাহর সজ্গে) শরিক করে। অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নবী সাল্মাল্মাহু আলাইহি ওয়াসাল্মামকে নির্দেশ দিত্যে বলেছেন :

"সমন্ত প্রশংসা আল্মাহর যিনি না কোনো সন্তান রাখেন এবং তাঁর সার্বভৌমত্বে না কোনো শরিক আছে এবং তিনি না দুর্দশাগ্থস্থ হন, যে কারণে কোনো সাহাय্যকারীর প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং আপনি সসম্র্রমে তাঁর মাহাত্য্য বর্ণনা করতে থাকুন।"
(সূরা বনী ইসরাঈল)
ওপরযুক্ত আয়াত সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, আল্লাহর কোনো শরিক নেই। সুতরাং কাউকে আল্লাহর শরিক মনে করা অমার্জনীয় অপরাধ। এ থেকে বেঁচে থাকা প্রত্যেক মুমিনের জন্য একান্ত কর্তব্য।

# আল্পাহর সাদৃশ্য কোনো কিছ্হ নেই এবং তিনি অঙ্ষম নন 



অনুবাদ : আল্মাহর সাদ্শ্য কিছ্হুই নেই এবং কোননা কিছুই তাঁকে অক্ষম বা ঠেকাতে পারবে না, তিনি ব্যতীত কোনো মা’বুদ নেই।
 ๗ুণাবनীর সজ্গে কোনো কিছুর তুননা চলে না, যেহেহু তাঁর জাত বা সত্তা এবং গ্তণাবनीর মতো কোনো কিছু নেই। সেহেতু আল্লাহ তায়ালা বলেছেন : لَس كَمِثْلِ, شَئُ
(সূরা ऊয়ারা)
সুতরাং আল্মাহর জাত বা সত্তার দিক দিয়ে এবৃ তাঁর जুণাবলী ও কর্মগতভাবে, ঢাঁর মর্যাদা হিসেবে কোনো কিছুই ঢাঁর মতো নয় এবং তাঁর সক্গে কোনো কিছুরই তুলনা নেই। অতএব কোনো কিছুকে কোনো দিক দিয়ে আল্মাহর মতো মনে করা ঈমানের পরিপন্থী।
 বা ঠেকাতে পারবে। যেহেতু অক্ষমতার দুঁটি কারণ রয়েছে-

১ম কারণ- কর্তা স্বীয় দুর্বলতার কারণে তার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতে অक্ষম।

২য় কারণ- কর্তার এ কাজ সম্পর্কে অজ্ঞ অথবা সল্প জ্ঞান থাকার কারণে স্বীয় ইচ্ছা অনুयায়ী কাজ করতে অক্ষম। আর আল্মাহর সত্তা ওপরযুক্ত উভয় কারণ থেকে পবিত্র। সুতরাং আল্লাহকে কোনো কিছু ঠেকাতে বা অক্ষম বানাতে পারবে না। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-
"নিশ্চয়ই আল্লাহই রিযিকদাতা, শক্তিশালী, अসীম ক্ষমতার অধিকারী।"
এ আয়াতে আল্মাহর সত্তা থেকে অক্ষমতার প্রথম কারণকে প্রত্যাখ্যান করা ২য়েছে এবং অন্য আয়াতে অক্ষমতার দ্বিতীয় কারণকে প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন :
 आi/नের বেষ্টনীর মধ্যে রেখেছেন।

অতএব ওপরযুক্ত আয়াতদ্বয় সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা অস্ঋমতার উভয় কারণ (দুর্বনতা ও জ্ঞানহীনত) থেকে মুক্ত এবং তিনি WWW.eelm.weebly.com

সর্বশক্তিমান, অসীম ক্যতার অধিকারী, তিনি যা চান তাই করতে পারেন, কেউ তাঁকে অপারগ করতে বা ঠেকাতে পারবে না। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা

(সৃরা বুরুজ)

"আসমান यমীনের মধ্যে কোনো কিছু আল্মাহকে অপারগ (অক্ষম) করতে পারে না। নিচ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান।"
(সূরা ফাতির)
ওপরযুক্ত আয়াত্্যয় থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে বে, আল্নাহ তায়ালা দুনিয়ার কোনো কিছুর সামনে অক্ষম বা অপারগ নন। তিনি সর্ব শক্তিমান, সর্ব ক্ষমতার অধিকারী। সবাই তার সামনে অক্ষম বা অপারগ।

সুতরাং তাঁর প্রতি ঈমান রাখা প্রত্যেক মুমিনেরই ঈমানী কর্তব্য, নতুবা ঈমান সঠিক ও যथার্থ হবে না।

## আাল্মাহ ব্যতীত কোনো মা’বুদ নেই

 যেমন আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে হযরত নূহ (আ.)-এর বাণী উল্লেখ করে বলেছেন :

"নিচয় আমি নূহ (আ.)কে जার সম্প্রদায়ের প্রতি পাঠিয়েছি, তিনি বললেন : হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো মা’বুদ-উপাস্য নেই।" উক্ত আয়াতের প্রথম বাক্যে নূহ (আ.)-এর রেসালাতের কथা এবং দ্বিতীয় বাক্যে আল্লাহর এবাদতের প্রতি দাওয়াত এবং তৃতীয় বাক্যে আল্লাহর সক্গে অন্যকে শরিক মনে করাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। যাতে মানুষ আল্লাহ ব্যতীত কাউকে মা’বুদ বা ইলাহ মনে না করে এবং এক আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উপাসনা করা থেকে বিরত থাকে। হযরত হুদ (আ.)-এর বাণী উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :
"আর আমি আ’দ সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের ভাই হুদ (আ.)কে প্রেরণ করেছি। তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায় তোমরা আল্লাহর এবাদত কর, www.eelm.weebly.com

তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো ইলাহ নেই।" আর হযরত ছালেহ (আ.)-এর বাণী উল্লেখ করে বলেছেন :
"আর আমি ছামুদ সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের ভাই ছালেহ (আ.)কে প্রেরণ করেছি। তিনি বললেন : হে আমার সম্প্রদায় তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো মা’বুদ উপাস্য নেই।"

অনুরূপভাবে ত্যাইব (আ.)-এর বাণী উল্লেখ করে বলেছেন :
"আমি ময়দানের প্রতি তাদের ভাই তয়াইব (আ.)কে প্রেরণ করেছি। তিনি বললেন, হে আমার সশ্প্রদায়, তোমরা আল্মাহর এবাদত কর। তিনি ব্যতীত ঢোমাদের কোনো ইলাহ-মাবু’দ-উপাস্য নেই।"

আল্মাহর নবী হযরত আদম (আ.) থেকে নিয়ে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্গাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত প্রত্যেক নবী ও রাসূলই আল্মাহর একত্ববাদের দাওয়াত দিয়ে এসেছেন। যেহেতু এটিই সব বিশ্বাস ও কর্ম্মর প্রাণ, সেহেতু যখনই যে সম্প্রদায় আল্নাহর সত্তা ও তাঁর গুণাবলী তথা দীনে হক্ককে ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ইলাহ-মা'বুদ বা উপাস্য মনে করে, অথবা আল্লাহর সঙ্গে অন্যকে শরিক মনে করে এর পূজা বা উপাসনায় লেগে যেত, তখনই আল্লাহ তায়ালা তাঁর মনোনীত নবী-রাসূল প্রেরণ করে মানবজাতির কাছে ऊাঁর একতৃবাদের দাওয়াত পৌছিয়ে দিয়ে, তাদের এক আল্লাহ ব্যতীত অন্যের এবাদত বা পূজা থেকে বিরত থাকার কঠোর নির্দেশ দিতেন। যেমন পবিত্র ককারআনে বলা হয়েছে :
"আমি প্রত্যেক উম্মতে একজন করে রাসূল প্রেরণ করেছি। যাতে তারা মানুষকে আল্লাহর এবাদত করা এবং মূর্তিপূজা পরিহার করার নির্দেশ দেন।"

অতএব ওপরযুক্ত আয়াতসমূহ ও আলোচনার মাধ্যমে একথা সুস্পষ্টভাবে শমাণিত হয়ে গেলো যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো মা’বুদ নেই।

## আল্মাহ্ অনাদি ও অনষ্ত



অনুবাদ : তিনি অনাদি, (যার) কোনো আদি (আরঙ্ট) নেই। তিনি অনন্ত, (যার) কোনো অন্ত (শেষ) নেই।

অর্থাৎ, আল্লাহর সত্তা চিরকাল আছে এবং চিরকাল থাকবে। তাঁর আরম্ভের কোনো সীমা নেই এবং শেষেরও কোনো অন্ত নেই। মুসলিম শরিফেরে একটি হাদিস থেকেই একথা বোঝা যায়, নবী সাল্লাল্ধাহু আলাইহি ওয়াসাল্মাম বলেছছন :

"হে আল্লাহ! তুমিই প্রথম, তোমার আগে কোনো কিছু নেই। আর তুমিই শেষ, তোমার পরে কোনো কিছু নেই।" পবিত্র কোরআনে আল্লাছর সন্তা সম্পর্কে বला रয়েছে:
"তিনিই প্রথম ও শেষ (তিনিই) প্রকাশমান ও অপ্রকাশমান, তিনিই সর্ব বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত।" এ আয়াতের তফসিরে এবং আউয়াল-আখvর ও জাহির-বাত্তিনের অর্থ সম্পক্কে তফসিরবিদগণের দশটির অধিক রায় বর্ণিত আছে। এসব রায়ের মধ্যে বৈপরিত্য নেই, সবগুলোরই অবকাশ রয়েছে। ‘আউয়ান’ শব্দের অর্থ থেকে প্রায় নির্দিষ্ট অর্থাৎ, অস্তিত্বের দিক দিয়ে সমস্ত সৃষ্ট জগতের অন্গে ও আদি। তিনি ব্যতীত সব কিছুই তাঁরই সৃজ্জিত, তাই তিনিই आদি।

কারো কারো মতে, ‘আথের’ শব্দের অর্থ হচ্ছে সব কিছু বিলীন হয়ে যাওয়ার পরও তিনি বিদ্যমান থাকবেন। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :
"সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে, একমাত্র Шাঁরই সত্তা ব্যতীত।" সুতরাং আল্লাহর সত্তা এমন, আগেও বিলীন ছিলো না এবং ভবিষ্যতেও বিলীন হবে না। তাই তিনি সবার অন্ত।

কোরআন-সুন্নায় ‘কাদীম’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি। যদিও ‘কাদীম’ শব্দটি এখানে আল-আউয়ালু শক্দের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রশ্ন হতে পারে, কোরআন-হাদিসের আল আউয়ালু শব্দ ব্যবহার করা হন্ো, আল-কাদিমু শব্দ ব্যবহার করা হল্লা না কেনো? এর্র রহস্য কি?

উজ্ত্ব ：আল－আউয়ালু শব্দের মধ্যে বে সৌন্দর্য আছে，আল－কাদীমু শব্দের মধ্যে সে সৌন্দর্য নেই। কারণ আল－আউয়ালু শব্দটি কাদীযুনের অর্থ বোঝানোর সন্গে সক্গে এ কথার প্রতিও ইগ্গিত করে，সব কিছুর আশ্রয় স্থল আল্লাহর সত্তাই। ऊাঁর দিকেই সবাই প্রত্যাবর্তন করবে ও ফিরে আ আসবে।

অতএব তিনিই সব কিছুর আউয়াল（প্রথম）এবং আথের（লেষ）। কিন্ভ তাঁর আউয়াল（প্রথম）এবং আখের（শেষ）নেই। সুতরাং তিনিই অনাদি ও जनন্ত।

# আল্মাহ অক্ষয়，তাঁর কোনো ধ্বংস নেই 

## 

অনুবাদ ：তিনি ধ্ণংস হবেন না এবং তিনি ক্য়় হবেন না，ঢাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কোনো কিছু সংগঠিত হবে না।
 এক সময় ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্ভ আল্মাহর সত্তার ক্ষয় নেই এবং এর ধ্বংসও নেই। সুতরাং আল্নাহ তায়ালা ধ্বংস ও ক্ষয় হবেন না। বেমন পবিত্র কোরআনে
 ＊ヤসশীল।＂

অন্য আয়াতে আছে ：
＂ভূপৃষ্ঠের সব কিছুই ধ্বংসশীল，আর আপনার মহিমান্বিত ও মহানুভব भালনকর্তার সত্তাই চিরস্থায়ী।＂（সুতরাং দুনিয়ার সবকিছুর ক্ষয় ও ধ্বংস আছে， 6．बানো কিছুই চিরস্থায়ী বা চিরন্তন নয়，একমাত্র আল্লাহর সত্তাই চিরস্থায়ী ও \৮れষ্তন। এটাই সত্যিকারের মুমিনদের আকিদা। অতএব আল্লাহর সত্তা ছাড়া ツন্য কিছুকে চিরস্থায়ী বা চিরন্তন বলে বিশ্বাস রাখা ঈমানের পরিপহ্থী এবং （．गানো ক্রমেই বৈধ নয়।
＇وَلا يَكُوْنُ الأَمأيرُيْدُ ：অর্থাৎ，আল্মাহর ইচ্ছার বাইরে কোনো কিছু সংঘটিত Qul ना। या কিছু সংघটিত হয়，সবই আল্gাহর ইচ্ছায়ই হয়। অতএব মানুষের ।．ศান্না কাজের ইচ্ছা यদি আল্মাহর ইচ্ছানুকুল হয়，তবে মানুষের এ কাজ neufিত হবে। আর यদি ঞ উচ্ছাটা আল্নাহর ইচ্ছানুকুন না হয়，তবে তা WWW．eelm．weebly．com

সংঘটিত হবে না। यদিও মানুষের শত ইচ্ছা থাকে। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

"আর আমি তোমাদের নসিহত করতে চাইলেও তা ফনপ্রসূ হবে না, यদি আল্লাহ তোমাদের পথভ্রষ্ট করতে চান।"

ওপরযুক্ত আয়াত থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, আল্লাহ যা চান তা-ই হয়, মানুষ যা চায় এর সব F. ছুই সংঘটিত হয় না; বরং মানুষের যে ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছানুর্রপ হয় তা-ই সংখটিত হয়। অতএব প্রত্যেক মুমিনের এই বিশ্বাস রাখা প্রয়োজন, আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে কোনো কিছু হয় না এবং কখনো হবে না।

## মানুষের ধ্যান-ধারণা আল্মাহকে উপনক্ধি করতে পারে না

## 

অনুবাদ : কল্পনাসমূহ আল্পাহর ধারে কাছে পৌছে না এবং বুদ্ধি, অনুভূতিসমূহ আল্পাহকে উপলক্ধি করতে পারে না।
 অনুমান।
 পর্যত্ত পৌছতে পারে না এবং কখনো পৌছতে পারবে না। কারণ মানুষের চিত্তা, ধারণা, অনুমান ও কল্পনা সবই সীমিত। এঔলো দেহ ও দৃশ্যমান বস্তুসমূহকে অবলোকন করতে পারে, উর্ধ্ব জগতের নূরানী, সৃক্ম দেহসমূহ পর্যন্ত তার দৃষ্টি শক্তি প্পৗঁছতে পারে না। যেমন নবী করিম সাল্লাল্মাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের নেয়ামত সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার বানী নকন করেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

"আমি আমার পুণ্যবান বান্দাদের জন্য এমন নেয়ামত তৈরি করে রেথেছি। या কোনো চক্ষু কোনো দিন দেখেনি, আর কোনো কান কখনো শোনোনি এবং কোনো মানুষের অন্তরে এর কল্পনাও আসেনি!"
(ৰুখারী)
যখন মানুষের দৃষ্টি, চিন্তা, ধারণা, অনুমান ও কল্পনা নৃরানী দেহসমৃহ পর্যন্ত প্পৌছতে পারে না, তাহলে বে নূরানী সৃক্ম সত্তা দেহ্, আকৃতি ও প্রকৃতি থেকে WWW.eeilm.weebly.com

তায়ালা-পবির্র সে পর্যন্ত তা কীভাবে পৌছবে? সুতরাং ওপরযুক্ত আলোচনা দ্বারা এ কথার ওপর স্পষ্ট প্রমাণ হয়, মানুষের চিন্তা, ধ্যান-ধারণা, অনুমান-কল্পনা আল্লাহ পর্যন্ত প্পৗছতে কখনো সক্ষম নয়।


 আল্মাহর সত্তাকে বেষ্টন করতে পারেনি এবং পেতে পারবে না। কারণ মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি ও অনুভূত্ সবই সীমিত। সীমিত মাধ্যম দ্বারা সীমিত জ্ঞানই অর্জন হয়। আর আল্লাহর সত্তা অসীंম। আর একথা সর্বজন স্বীকৃত ও সত্য, অসীম জ্ঞান, বুদ্ধি দ্বারা অসীম বব্ট্ অনুধাবন করা এবং এর মৌলতত্ত্বে উপনীত হওয়া याয় না।

অতএব মানুষ তার সীমিত জ্ঞান, বুদ্ধি ও অনুভূতি দিয়ে অসীম আল্লাহকে অনুধাবন করা এবং তার মৌলতত্ত্রে উপনীত হওয়া, অথবা বেষ্টন করা কোনো ক্রমেই সম্ভব নয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন :

## 

"তিনি তাদের সামনের পেছনের সব কিছু জানেন এবং তারা ঢাঁকে জ্ঞান দ্বারা আয়ত্ত করতে পারবে না।" অন্য আয়াতে বলেছেন :
"দৃষ্টিসমূহ তাঁকে পেতে পারে না, অথচ তিনি দৃষ্টিসমূহকে পেতে পারেন। তিনি অত্যন্ত সূক্মদর্শী সুরিল।"

ওপরযুক্ত আয়াত স্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, জিন, মানব, ফেরেশতা ও যাবতীয় জীব-জ্ট্র দৃষ্টি এক হয়েও আল্লাহর সত্তাকে বেষ্টন করে দেখতে পারবে না। পক্ষান্তরে আল্মাহ তায়ালা সমগ্ণ সৃষ্টি জীবের দৃষ্টিকে পৃর্ণরূপে দেখেন এবং তাঁর দেখায় সবকিছু বেষ্টিত হয়: এ সংক্ষিপ্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালার দুটি বিশেষ બুণ বর্ধিত रয়েছে।

সমগ্ণ সৃষ্ট জগতের কারো দৃষ্টি বরং সবার দৃষ্টি একত্রিত হয়েও তাঁর সত্তাকে বেষ্টন করতে পারে না। যেমন হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রাসূলুল্মাহ সাল্মাল্মাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত জিন, মানুষ (.ফরেশতা ও শয়তান জনাপ্রহণ করেছে এবং ভবিষ্যতে যত জন্মপ্পহণ করবে. WWW.eelm.weebly.com

তারা সবাই যদি এক সারিতে দাঁড়িয়ে যায়，তবে সবার সম্মিলিত দৃষ্টি দ্বারাও আল্লাহর সত্তাকে পুরোপুরি বেষ্টন করতে পারবে না－। এ বিশেষ ツণটি একমাত্র আল্মাহর হতে পারে। নতুবা আল্লাহ সৃষ্টিকে এমন দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন， ক্ষুদ্রত্ম জীবের ক্ষুদ্রত্ম চক্ষু পৃথিবীর বৃহত্তম ভূমজ্জলকে দেখতে পারে এবং বেষ্টন করতে পারে। সূর্য，চন্দ্র কি বিরাট গ্রহ। এদের সম্মুথে পৃথিবী কিছুই নয়। কিন্ভ প্রত্যেক মানুষ；বরং ক্ষুদ্রত্ম জন্জর চক্ষু এসব গ্রহকে এমনভাবে দেひে， দৃষ্টির মধ্যে বেষ্টন হয়ে যায়।

আসল কথা হলো এই，দৃষ্টি মানুষ্ের একটি ইন্দ্রিয় বিশেষ। এর দ্বারা ও্ষু ইন্দ্রিয়গ্রাহী বিষয়বষ্ভসমূহের জ্ঞান লাভ করা যায়। আর আল্লাহর পবিত্র সত্তা বুদ্ধি， ধারণার বেষ্ঠনীর ঊর্ধ্বে। অতএব মানুষের দৃষ্টিশক্তি দ্বারা আল্মাহকে কিভাবে দেখতে পাবে？এবং দৃষ্টির বেষ্টনীতে কীভাবে আয়ত্ত করতে পারে？

এ কথা আমি আগেই আলোচনা করেছি，আল্লাহ তায়ালার সত্তা এবং তাঁর勺ুাবলী অসীম，আর মনুমের বুদ্ধি，ধ্যান－ধারণা ও ইন্দ্রিয়সমূহ সসীম। আর একथা সর্বজন স্বীকৃত সত্য，অসীম বস্ভুকে স্বসীম বঙ্ভ্র বেষ্টন করতে পারে না। এ কারণে দুনিয়ার বুদ্ধিজীবি এবং বৈজ্ঞানিকগণ যুক্তি ও প্রমাণাদির মাধ্যমে জগত স্রষ্টা এবং তাঁর সত্তা ও অুাবনীসমূহকে অনুধাবন করার উস্hেশ্যেসমূহ যুক্তি ও অনুসঙ্ধানের পেছেনে জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং ছুফী ও আধ্যাত্টিক সাধকগণ， যারা কাশ্ফ ও আধ্যাত্রিক উন্নতির পথে এ ময়দানে ভ্রমণ করছেন，তারা সবাই এ কথার ওপর একমত পোষণ করেছেন，আল্লাহর সত্তা এবং তাঁর ঐণাবলীর মৌলতত্ত্ উদঘাটন কেউ করতে পারেনি এবং পারবে না।

ওপরযুক্ত আয়াতে বর্ণিত আল্লাহর দ্বিতীয় બুণ হল্লো，তাঁর দৃষ্টি সম্ণ সৃষ্ট জগতকে পরিবেষ্টনকারী। জগতের অণুকণা পরিমাণ বন্ধুও তাঁর দৃষ্টির অন্তরালে নয়। সর্বাবস্থায় এ জ্ঞান এবং জ্ঞানগত পরিবেষ্টনও আল্ধাহ তায়ালার বৈশিষ্ট্য। তাঁকে ছাড়া কোনো সৃষ্ট বঙ্ভুর পক্ষে সম্্র জগত ও তার অণু－পরমাণুর এর্রপ জ্ঞান কখনো হয়নি এবং হতে পারে না। কেনোনা এটা আল্লাহ তায়ালার বিশেষ শুণ।

## আল্মাহর সত্ব্বা নমুনাহীন，চিরস্থায়ী ও চিরతীব


অনুবাদ ：আল্লাহর সৃষ্ট তাঁর সাদৃশ্য হতে পারে না। তিনি চিরজ্জীব，তাঁর মৃত্যু হবে না। তিনি চিরস্থায়ী，চির জগ্পত，তিনি ঘুমান না।
 भाরে না। यमिও অস্তিত্, ক্ষমতা, জ্ঞান, শ্রবণ, দর্শন ইত্যাদি ঔণাবলী। সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে। কিন্ভ আল্লাহর অস্তিত্, ফ্মুা, জ্ঞান, শ্রবণ দর্শন অন্যান্য ऊুণাবनীসমূহ চিंরস্থায়ী, চিরন্তন, কোনো দিন ফয় হবে না এবং ঢাঁর এসব গুণাবনীসমূহ মাখলুকের গুণাবলীর মতো নয়। কারণ আাল্লাহর এসব जুণাবनীসমূহ সর্বকাল, সর্বস্থান ও সমস্ত সৃষ্টির ওপর স্থায়ীভাবে বিরাজমান আছে এবং থাকবে। পক্ষান্তরে মাখলুকের অস্তিত্ব, ফ্মমতা, জ্ঞান, শ্রবণ, দর্শন ফ্মণস্থায়ী ও সীমিত এবং সর্বত্র বিরাজিত নয়। তাই কোনো সৃষ্টি আজ্মাহর সাদৃশ্য নয় ও হতে পারে না। এ কারণে ইমাম आবু হানিষা (রহ.) ফেকহে আকবরে বলেছেন,


"আল্লাহ তায়ালা ऊাঁর কোন্নে মাখলুকের সজ্গ সাদৃশ্য রাখ্খেনি এবং কোনো মাখলুকও তাঁর সহ্গে কোনো সাদৃশ্য রাখতে পারে না। অতঃপর বলেছেন, আল্লাহর সব ণ্তণাবলীই মাখলুকের অुণাবলীর বিপরীত। তিনি জানেন, আমাদের জানার মতো নয়। তিনি কমতা রাথেন, আমাদের কমতার মতো নয়। তিনি দেখেন, আমদের দেখার মতো নয়।" তাই আল্মাহ তায়ালা বনেছেন :

অতএব আল্মাহর সন্xে কোনো মাখলুকের তুননা চনে না। যেহেতু কোনো মাখनুক আল্পাহর্র সাদৃশ্য নয় ও হতে পারে না। সুতরাং ওপরুযুক্ত আলোচনায়
 মুশাক্বিহী (আল্লাহর সাদৃশ্য সাব্যচ্তকারী)দের কোনো দ্হান নেই।
: অर्थाৎ, आল্মাহর সত্তা চিরকাল জীবিত, কখন্ৰে তাঁর মৃত্যু হবে না, যেহেতু তাঁর মৃত্যু নেই। তিনি চিরকাল আছেন, কখনো তাঁর उन্দ্রা বা নিদ্রি আসবে না, যেহেতু তাঁর তन্দ্রা বা নিদ্র্রার প্রয়োজন নেই। কারণ মৃত্যু, তন্দ্রা ও ন্দ্রি আসা সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য। আর আল্নাহর সত্তা মাখলুকের বৈশিষ্ট্য বা অণাবলী থেকে মুক্ত ও পবিত্র। যেমন আল্মাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন :
"আল্লাহ ব্যতীত অन্য কোনো মাবুদ নেই। তিনি জীবিত সব কিছুর ধারক, তাঁকে তন্দ্রা এবং নিদ্রা স্প্র করতে পারে না।"

ওপরযুক্ত আয়াতে আল্মাহ তায়ালার একক অস্তিত্, তাওহিদ ও બুণাবনীর বর্ণনা এক অতি আচর্য ও অনুপম ভभ্গিতে দেয়া হয়েছে, আল্লাহর অস্তিতৃবান इওয়া, জীবিত হওয়া, শ্রবণকারী হওয়া, দর্শক হওয়া, তাঁর সত্তার অপরিহার্यতা, তাঁর অনন্তকাল थাকা, সম্্গ বিশ্বের স্রষ্ঠা ও উদ্জাবক হওয়া, যাবতীয় ক্রিয়াপ্রতিত্রিয়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া ইত্যাদি সবই তাতে বলা হয়েছে।
 বাচক নাম, অর্থ : আল্লাহ সে সত্তা, যিনি সকল পরকাষ্ঠার অধিকারী ও সবকিছু থেকে মুক্ত।
 অন্য কোন ‘ইলাহ’ নেই।
 আল্লাহ তাঁর গুণবাচক নামের মধ্য থেকে এ নামটি ব্যবহার করে বলে দিয়েছেন, তিনি সর্বদা জীবিত ও বিদ্যমান थাকবেন, মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না।

 ব্যবহ্ত। এর অর্থ, তিনি নিজে বিদ্যমান থেকে অন্যকে বিদ্যমান রাখেন এবং নিয়ন্তণ করেন।
 অংশীদার হত্ে পারে না। তাঁর সত্তা স্থায়ীত্বের জন্য কারো মুখাপেক্ষী নয়। যে সত্ত্রা নিজের দায়িত্ব ও অস্তিত্বের জন্য তিনি অন্যের মুখাপেক্ষী সে অন্যের পরিচালনা ও নিয়ন্তণ কি করে করবে? সে জন্যই কোনো মানুষকে ‘কাইয়ুম’
 ‘কাইয়ুম’ বলে তারা ওুনাহগার হবে।

आল্নাহর ুণবাচক নামের মধ্যে ‘ইসমে আयম’, হযরত আनী (রা.) বলেন, বদরের যুদ্ধে আমার ইচ্ছা হলো आমি 'রাসূন সাল্পাল্পান্ আলাইহি ওয়াসাল্পামকে একটু দেথবো, তিনি কি করছেন।' সেখানে গিয়ে দেখলাম, তিনি সিজদায় পড়ৌ’
 ॥।গা উচ্চারণ করলে এর অর্থ হয় তন্দ্রা বা ন্দ্রির প্রাথমিক প্রভাব।₹קg পূর্ণ
 ब।। তিনি তন্দ্রা ও নিন্দ্রা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।
 ঋ｜সমান ও জমিনের যাবতীয় বম্ভর নিয়ন্ত্রণকারী হচ্ছেন আান্লাহ তায়ানা। সমস্ত भाRিরাজি তাঁর আশ্রয়েই বিদ্যমান।．এতে করে হয়তো ধারণা হতে পারে，যে भब এত বড় কার্य পরিচালনা করছেন，তাঁর কোনো সময় ক্মান্তি আসতে পারে ॥।R কোনো সময় বিশ্রামের প্রঢ়োজন হতে পারে। তৃতীয় বাক্য দ্ঘারা সীমিত আ｜ল－বুদ্ধি সम্পন্ন মানুষকে জানানো হয়েছে，আল্লাহকে নিজের বা অন্য কোনো y M｜ィপূর্ণ ফমতার পক্ষে এসব কাজ করা কঠিন নয়। আর তাঁর ক্রান্তিরও কোনো শ। নণ নেই। কারণ তিনি এমন একজন সত্তা যিনি যাবতীয় ক্বান্তি，তন্দ্রা ও小দার প্রভাব থেকে মুক্ত ও পবিত্র।
（মাজার্রিষুন কোরজান，১ম খө）
जার তন্দ্রা ও নিদ্রা মৃত্যুর সমতুল্য；বরং হাদিস শরিফে ন্দ্রিকে মৃত্যুর ভাই川nा रয়েছে। মৃত্যু বলা হয়，হায়াত বা জীবন নিঃশেষ হয়ে যাওয়াকে। অতএব （1）হায়াতের ঘাটতি রয়েছে，সে হায়াত পরিপূর্ণ হায়াত（यার ওপর

閔｜cে তাঁর পবিত্র সত্তা থেকে প্রত্যাষ্যান করেছেন। আর এ পদ্ধতিতে তন্দ্রা Mat निদ্রাকে প্রত্যাখ্যান করাটাই আল্মাহ তায়ালার পরিপূর্ণ হায়াত এবং পরিপূর্ণ －। ৷্যjময়্যাতের অকাট্য প্রমাে।

## আম্মাহ সব কিছ্মর্র স্রষ্টা এবং রিজিকদাতা


অनूবাদ ：তিনি（ग্বীয়）প্রয়োজন ছাড়া সৃষ্টিকর্ত এবং অক্লান্তে রিযিকদাতা।

 जा．ஈ．जর পিছনে কোনো না কোনनা উস্দেশ্য বা প্রয়াজন থাকে।
 ধরণের অংশিদারিত্ নেই। কেনোনা সৃষ্টি করা আল্লাহর বিশেষত্, কোনো মাখলুক কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে না এবং সম্ভবও নয়।

যেহেতু সৃষ্টি করার অর্থ হলো অম্তিত্ব দান করা। আর এটা একমাত্র সেই সত্তার জন্য সম্ভব, यিনি স্বীয় অন্তিত্ধে স্বয়ংসস্পৃর্ণ, কারো মুখাপেক্ষী নন। আর সৃষ্টসমূহ তার অস্তিত্দে স্বয়ং্সম্পূর্ণ নয়। বরং আল্মাহর মুখপেক্ষী। এ কथা সর্বজন স্বীকৃত্, বর্তু নিজ অস্তিত্ধের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী, সে বম্জু অন্যকে অস্তিত্ব দান করতে পারে না। তাই আল্মাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন :
"আল্ধাহ সব কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সব কিছুর দায়িত্̨ গ্রহণ করেন।"
অন্য আয়াতে আল্মাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টির আলোচনা করে দুনিয়ার সব মুশরিকদের সম্বোধন করে বলেছেন,

"এ৩লো আল্পাহর সৃষ্টি (এখন यদি তোমরা আল্ধাহর শরিক মনে করো) তবে আমাকে দেখাও, তিনি ছাড়া (যাদের তোমরা উপাস্য বানিয়েছো) তারা কি কি বন্জু সৃষ্টি করেছে?"

আর এ কথা সত্য, দুনিয়ার কোনো বষ্ভুই আল্লাহ ছাড়া কেউ সৃষ্টি করতে পারেনি এবং পারবে না। অতএব আল্লাহর সত্তাই একমাত্র স্রষ্ঠা, এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। এই আকিদা প্রত্যেক মুমিনের মধ্যে থাকা একান্ত কর্তব্য।

## একটি প্রশ্ন এবং তার উত্তর

প্রশ্ন : আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন :
"আমি মানব ও জিন জাতিকে একমাত্র আমার এবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি!"

এতে বোঝা যায়, মানব ও জিন জাতির এবাদত পাওয়া আল্লাহর প্রয়োজন এবং এদের এবাদতের প্রতি তিনি মুখাপপক্ষী। সুতরাং লেখকের কথাটি 'خَإِلَّ
 www.eélm.weebly.com

উত্তর : আল্লাহ তায়ালা কোনো কিছুর প্রতি মুখাপেক্মী নন এবং মানব ও fিন জাতির এবাদতের তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই। উল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে, জিন ও মানব জাতিকে আল্মাহর এবাদতের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, এ কথাটি বান্দাদের কল্যাণার্থ বলা হয়েছে, এতে আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

"হে মানব জাতি তোমরা সবাই আল্লাহর মুখাপেঙ্ষী, আর আল্ধাহ-ই একমাত্র ঐ্রশ্বর্যশানী, অমুখাপেক্মী ও প্রশংসিত সত্তা।"

ওপরযুক্ত আয়াতে দুনিয়ার সব মানুষকে ভিক্ষুক-মুখাপেফী বলা হয়েছে। জার আল্লাহ তায়ালা নিজেকে ধনী ও ঐশ্বর্যশালী বলেছেন। মোটকথা বান্দা

 জাল্মাহ তায়ালা সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী সত্তা হওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণ মুখাপেক্ষী বাদ্দাদের কাছে ঋণ চাওয়ার অর্থ কি?

উত্তর : আল্লাহ তায়ালার কোনো কিছুর প্রয়োজন না থাকা সত্বেও এবং অমুখাপেক্ষী হওয়া সত্ত্বেও বান্দাদের কল্যাণার্থ আল্ধাহ তায়ালা তাদের কাছে লর্জ-ঋণ চেয়েছেন এতে বান্দাদের কন্যাণ করাই উদ্hেশ্য। সারকথা হলো, (यমন আল্লাহ তায়াनা স্বীয় প্রয়োজন ছাড়াই বান্দাদের কাছে কর্জ চেয়েছেন, ঠিক ৬েমনিভবে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় প্রয়োজন ছাড়াই জিন এবং মানব জাতিকে जোর এবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন বান্দাদের কল্যাণার্থ।

অতএব, লেখকের কথা ৷য়েছে এতে কোনো ধরনের সংশয় থাকতে পারে না।
 , সয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন, অথচ এতে তাঁর কোনো কষ্ঠ বা ক্লুাত্তিবোধ ও v|l|শ্রমের কোনো প্রয়োজন হয় না। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,
"পৃথিবীতে বিচরণকারী এমন কোনো প্রাণী নেই, যার রিযিকের দায়িত্ব এ৷৷্রাহ তায়ালা গ্রহণ করেননি।" অর্থাৎ, তাদের রিযিকের দায়িত্q আল্মাহর ওপর -॥8।

এ কথা সুস্পষ্ট, আল্লাহ তায়ালার ওপর এহেন গুরু দায়িত্ম চাপিয়ে দেয়ার মতো কোনো ব্যক্তি বা শক্তি নেই। বরং তিনি নিজেই অনুগ্রহ করে তা গ্রহণ করে আমাদের আশ্বস্ত করেছেন। আর এ কথ্া পরম সত্য, এটা দাতা ও সর্বশক্তিমান আল্ধাহ তায়ালার ওয়াদা, এতে কোনো ধরনের ব্যতিক্রম হবে না। যেহেতু তাঁর কোনো ওয়াদা পালন করতে কোনো কষ্ট বা ক্লান্তির সম্দুখীন হতে হয় না। যেমন পবিত্র কোরআনে বলেছেন :

"निশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালাই রিযিকদাতা, শক্তিশালী এবং অসীম ক্ষমতার अधिকারী।"
 সমস্ত প্রাণীকে রিযিক দেয়া আল্পাহর জন্য সহজ, এতে তাঁর কোনো ধরনের কষ্ট বা ভারী হওয়া কিছুই নয়। কেনোনা কষ্ট বা ভারী দুর্বলতার কারণে অনুভব হয়। আর আল্লাহ তায়ালা সব ধরনের দুর্বলতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র, তিনি ذُوْ

অন্য আয়াতে বলেছেন :

"আপনি বनে দিন আমি কি ওই আল্লাহ ব্যতীত অপরকে সাহায্যকারী স্থির করবো? যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা এবং যিনি সবাইকে আহার দান করেন এবং তাঁকে কেট আহার দান করে না।"

ওপরযুক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালার পরিপূর্ণ শক্তি ও ক্ষমতার প্রতি ইগ্কিত করা হয়েছে। অতএব তাঁর পরিপূর্ণ শক্তি ও অসীম ক্মতার পর তাঁর কোনো ধরনের দুর্বলতার অবকাশ থাকতে পারেনা। যখন তাঁর কোনো দুর্বলতা নেই, তখন সকল প্রাণীকে রিজিক দিতে তাঁর কোনো প্রকার কষ্ট বা ক্লান্তি বোধ হবে না ও হতে পারে না।

## আল্মাহই মৃত্যু দানকারী ও পুনরুথ্থানকারী

## 

অनুবাদ : আ/্পাহ তায়ালা নির্ভয়ে মৃত্যুদানকারী, বিনা কষ্টে পুনরুথানকারী।言 उয় করেন না। কারণ তিনি সবকিছুর মালিক, সর্বশক্তিমান, একচ্ছত্র অধিপতি। যেমন পবিত্র কোরূানে বলা হয়েছে :

অর্থাৎ, নভোমণ্ণল ও ভূমণ্ণলের রাজত্ব ও কর্ত্ত্ব একমাত্র আল্পাহরই, তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। তিনিই সব কিছুর ওপর ক্ষ্তাবান।

সব কিছুর ওপর পূর্ণ ফমতাবান ও সক্ষম হওয়াটা একথা প্রমাণ করে, সব প্রাণীর জীবন দান করত্ত এবং মৃত্যু ঘটাতে তাঁর মধ্যে কারো ভয়-ভীতি নেই। কেনোনা, ভয়-ভীতি সৃষ্টি হয় কোন্নে কিছুর ওপর পরিপৃর্ণ কর্ত্ত্দ ও মালিকানা এবং ক্ষ্তা না থাকার কারণে। আর আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর ওপর পুর্ণ কর্ত্ত্ব ও মালিকানা ও ফ্মমতা রাখেন, যখন যা ইচ্ছা তা করতে পারেন।

সুতরাং আল্লাহ তায়ালা কোনো ব্যাপারে কাউকে ভয় করার কোনো কারণ নেই । যেহেহু আল্মাহ ব্যতীত কোনো কিছুই কাউকে দান করা বা মৃত্যু দেয়ার ক্ষ্তা বা শক্তি রাথে না, যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,
"দूनिয়ার কেউ কারো মৃত্যু ঘটানো ও জীবন দান করা এবং পুনর্জীবন मান করার মালিক নয়।" বরং আল্ণাহ তায়ালাই সবকিছুর পরিপূর্ণ অধিকারী ও ফ্রমতাবান, তাই পবিত্র কোরআনে তিনি বলেছেন:

"নিচ্চয় আমি জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই এবং আমার দিকেই সবার প্রত্যাবর্তন ঘটবে।"

ওপরযুক্ত আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, আল্লাহ তায়ালাই নির্ভয়ে সব প্রাণীর মৃত্যু ঘটানোর অধিকারী, অন্য কেউ নয় ও হতে পারে না।

অতএব প্রত্যেক মুমিনের জন্য এ আকিদা রাখা একান্ত কর্তব্য, এক্যাত্র আद्षাহ তায়ালাই সকল প্রাণীর মৃত্য্যদানকারী।

 আ|্লাহর জন্য অতি সহब বাপার। cেমন পবিब কেরুজান বनা হয়েছছ,
 जতঃপর পুর্বার তিনিই তাকে সৃষ্টি করবেন। এনা তার জন্য অতি সহজ।"
(সূরা রোম)
অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,


অর্বাৎ, কাফিররা দাবি করে, তাদের কখনো পুনর্জীবন দান করা হবে না। তুমি বলো অবশ্যই হবে, আমার প্রভুর কসম, তোমাদের নিষ্ঠয় পুনর্জীবন দান করা হবে। অতঃপর তোমাদেরকে তোমাদের কৃত্কর্ম সম্পর্কে অবিহিত করা হবে। আর এটা আল্মাহর পক্ষে সহজ।

কারণ, আল্মাহ তায়ালা সৃষ্টিকে পুনর্জীবন দান করতে তার কিছুর প্রয়োজন নেই। তিনি সব বম্ভর ওপর পূর্ণ কমতাশীল। কোনো কাজ করতে তাঁর লেশমাত্র দুর্বলতা বা অক্ষমতার কোনো কারণ নেই। তাই আল্লাহ তায়ালা নিজেই ঘোষণা দিয়েছেন,
"এখুনো এ কারণে, আল্মাহই সত্য এবং তিনিই মৃতদের জীবিত করেন এবং তিনিই সবকিছুর ওপর ক্ষ্াবান।"

অন্য आয়াতে বলা হয়েছে,
"আর নিশ্য়ই কেয়ামত অত্যাসন্ন, এতে সন্দেহের_অবকাশ নেই। আর কবরে যারা সমাহিত আছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের পুনর্জীবন দান করবেন।"

ওপরযুক্ত আয়াতসমূহের আলোকে $এ$ কথা প্রতীয়মান হয়, আল্মাহ তায়ালা সর্বশক্তিমান, মৃতকে পুনর্জীবন দান করতে তাঁর কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই। তাই এতে ऊাঁকে কোনো ধরনের অপারগতা, দ্র্বলতা, স্পর্শ করতে পারে না। WWW.eelm.weebly.com

সুতরাং মৃত্কে জীবিত করতে তাঁ কোনো কষ্ট হবে না। অতএব তিনি বিনা কষ্টে পুনর্জ্জীবন দানকারী। এই আকিদা প্রত্যেক মুমিনের থাকতে হবে，নতুবা มুমিন হতে পারবে না।

## আল্দাহ মাখনুক সৃষ্টির্ন আগ থেকেই সর্বকালের， সর্বাবস্থায়，সর্বঋণে ওণাল্বিত

##  

অনুবাদ ：সৃষ্টির আগ থেকেই তিনি তাঁর অণাবলীর সন্গে শাশ্বত সত্তা হিসেবে বিদ্যমান আছেন। সৃষ্টি করার কারণে তার এমন কোনো গুণ বৃদ্ধি পায়নি या মাখলুক সৃষ্টির আগে ছিলো না। তিনি স্বীয় ঔুণাবলীসহ ফেমন অনাদি ছিলেন， তেমনি তিনি স্বীয় ঔণাবनীসহ অনন্ত，চিরকাল ও চিরজীী থাকবেন।
 サণাবলী প্রকাশ হয়েছে। মাখলুক সৃষ্টির আগেও অনাদিকাল থেকেই তিনি সেসব ৩ণে তণান্ধিত ছিলেন। মাখলুক সৃষ্টির পরে তাঁর কোনো ুুণ বৃদ্ধি পায়নি এবং মাখলুক ধ্বংসের পরেও তাঁর কোনো ওুণ বৃদ্ধি পাবে না। তিনি অনাদিকাল থেকেই যে সব গুণে গুণান্বিত আছেন，অনন্তকাল এসব গুণে જুণান্বিত থাকবেন। דারণ，আল্লাহ ওই সত্তাকে বলা হয়，যার মধ্যে পরিপৃর্ণ ঔণাবनী পরিপূর্ণ শণাবनী বা আহময়ে হুসনার সমাবেশ ঘটেছে। সুতরাং যथনই আল্মাহ শব্দ屯চ্চারিত হয়，তখনই আল্পাহর সত্তা এবং তাঁর পরিপৃর্ণ তুণাবनী উল্লেশ্য হয়। जাই পবিত্র কোরজান ও হাদিসের ভাষায় আল্লাহ শব্দ দ্বারা আল্মাহর সত্তা এবং
 भखा অथবা সত্তা বাদ দিয়ে खখ্রু তাঁর ছিফাত উদ্দেশ্য হয় না। এ আলোচনা ハ্রকে এ কथা সুস্পষ্ট হয়ে গেলো，আল্লাহর গুণসমূহ তাঁর অনাদি সত্তাগত， লঋলো তাঁর সত্তাতে নবাগত নয়। অতএব আল্লাহর গুণসমূহ তাঁর সত্তা থেকে （．ศ।নো সময়，কোনো কানে ও কোনো অবস্থাতেই পৃথক বা বিচ্ছিন্ন হওয়া সম্ভব －।！ও সম্ভব হতে পারে না।

ওপরযুক্ত আলোচনা হতে এ কथা প্রমাণিত হয়ে গেলো，আল্মাহর সত্তা जো｜দ，তাঁর গুণসমূহও অनাদি। থেভাবে তিনি নিজেই চিরন্তন，তেমনিভাবে
 www．eelm．weebly．com
 আকিদা রাথেন।
 जाদ匕র খানাপিনা, সুখ-শাত্তি, দুংখ-কষ্ট, জীবন-মৃত্যু, जন্न-বশ্শ, বাসস্शান ইত্যাদির ব্যবস্থা করার কারণে তার কোনো ওুণ বৃদ্ধি পায়নি এবং মাখলুক সৃষ্টির আগে অনাদিকান তিনি যেসব গুণে ऊুণান্নিত ছিলেন অনন্তকাল তিনি এসব ঔণে তুণান্তিত থাকবেন। এতে কোনো সময়, কোনো অবস্থাত্ কোনো ধ্বনের কম বেশি হবে না।

প্রশ্ন হতে পারে, মাখলুক সৃষ্টির আগে আল্লাহ তায়ালা সমশ্ত পব্রিপূণ্ণ অণে গ্তণান্নিত হওয়ার जর্থ কি?

खবাব : মাখলুক সৃষ্টির আগে আল্নাহ তায়ালা স্মীয় পরিপূর্ণ অণে বেমন
 মৃত্যুদাতা ইত্যাদি অণে ওণান্বিত হওয়ার অর্থ হলো, তিনি এসব কাজ বা অণের সর্বময় ক্ষমতা বা শক্তি সর্বদা রাখেন। आর মাখলুক সৃষ্টির•পরে এসব পরিপৃর্ণ শ্তণসমূহেের অর্থ হবে, তিনি ম্বীয় ইচ্ছা অনুযায়ী মাখলুকের্র মধ্যে আপন サণঋলো কার্যে পরিণত করবেন। যাকে ইচ্ছা রিযিক দান করবেন, যাকে ইচ্ছ মৃप্যু घটাবেন। যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করবেন, যাকে ইচ্ছ প্রাপ্থিত করবেবেন ইত্যাদি কার্यাদি ग্তীয় ইচ্ছাধীন সম্পাদন করবেন।

মোটকথা, তিনি মাখলুক সৃষ্টির আগে যেসব শুণের অধিকার্রী ও ফমতাবান ছিনেন, মাখলুক সৃষ্টির পরে এসব তণ বাস্তবে মাখলুকের সামনে প্রকাশিত ও প্রমাণিত হয়। সুতরাং মাখলুক সৃষ্টির পর আল্ধাহর ওুাবনী বৃদ্দি হওয়া এবং মাখলুক ধ্বংসের পর তাঁর অণাবনী হ্রাস পাওয়ার কোনো অবকাশ নেই ও থাকতে পারে না।

অতএব आল্ধाহ তায়ালা ব্যোবে অनাদিকাল স্বীয় তুণাবनोসश বিদ্যমান ছিনেন, সেভবে তিনি অনন্তকান স্থীয় ওুণাবলীসহ বিরাজমান থাকবেন। www.eelm.weebly.com

## আল্মাহ আগ থেকেই নিজ খণে ুগান্বিত

## 





অনুবাদ : মাখলুক সৃষ্টির পর থেকে তিনি স্বীয় তুণবাচক নাম خاللّ ‘সৃষ্টিকর্তা’ অর্জন করেননি। आ়ার তিনি নিখিল জগত সৃষ্টি করার কারণে স্বীয় শুণবাচ্ক নাম بَإِى ‘উজ্টাবক’ অর্জন করেননি।

প্রতিপল্যের অবর্তমানেও তিনি প্রতিপালকের গুণে গুান্বিত এবং মাখলুক সৃষ্টির অবর্তমানে তিনি খালিক-সৃষ্টিকর্তার जুণের অধিকারী। যেমন তিনি মৃতকে জীবন দান করার পর মুহ্যী জীবন দানকারীরূপে প্রমাণিত হয়েছেন, তদ্র্রপ কোন্না প্রাণীকে জীবন দান করার আগেও তিনি মুহুয়ী ‘জীবন দাতা’ ঞঞের অধিকারী ছিলেন। ত্মেনিভাবে তিনি মাখলুক সৃষ্টিন আগেও গুণের অধিকারী ছিলেন।
 जাঁর ব্যে সব ঔণবাচক নাহ্মে কথা উল্লেখ করেছেন, মাখলুক সৃষ্টির আগেই তিনি এসব जুণের অধিকারী ছিলেন। কেনোনা, পবিত্র কোরআনে তাঁর সমস্ত তুণবাচক নামগুলোকে আল্লাহ শক্কের সন্xে 'মাयী মুত্লাক’ সাধারণ অতীতকালের শক্পের মাধ্যম্ ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন পবিত্র কোরআনে বনা হয়েছে :


"আল্মাহ তায়ানাই সব বষ্ভুর বেষ্টেনকারী"


এভাবে আরো অনেক জুণবাচক নামসমূহ উল্লেখ করে এ কথার প্রতি ইপ্গিত করেছেন, এসব তুণ অনাধিকাল থেকে আল্লাহর সত্তাগত্যবে মাখলুক সৃষ্টির www.eelm.weebly.com

আগ থেকে তার সজ্পে সংযুক্ত রয়েছে। এগুলো বাস্তবরূপে রূপায়িত হওয়ার জন্য মাখলুক সৃষ্টির মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার ওপর নির্ভরশীন নয়। অতএব আল্লাহ তায়ালার কর্মসমূহের সক্সে यদি এসব জুণবাচক নামের সম্পর্ক হতো অর্থাৎ, মাখলুকের সজ্গে আল্লাহর কর্মের সম্পর্ক হওয়ার কারণে যদি এসব গুণবাচক নাম অর্জন হতো, তাহলে পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত এসব ওুাবলীর নাম জগত সৃষ্টির আগে আল্ধাহর সত্তার সন্গে সংযুক্ত হতো না। আর অনাদি-অনন্ত, ওয়াজিবুল ওজুদ, সমন্ত ছিফাতে কামালিয়ার সমষ্ঠিপত নাম আল্লাহ শব্দের সক্গে এসব তুণবাচক নাম মাयি মুতলাক (সাধারণ অতীত) শদ্পের সঙ্গে উল্লেখ করতেন না। সুতরাং কোরআনের এ ব্যবহার থেকে একথা বোঝা যাচ্ছে, আল্লাহর এসব બুণবাচক নামসমূহ এভাবে অনাদি, চিরস্থায়ী তাঁর নামের সক্গে প্রয়োগ করাটাই এ কথার প্রমাণ, আল্লাহর সমস্ত ছিফাতে কামালিয়া অনাধিকাল ছিলো এবং অনন্তকাল থাকবে। এতুলো তাঁর কোনো ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে প্রকাশের ওপর নির্ভরশীল নয়।

যেমন পবিত্র কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে আল্মাহর অনেক তুণবাচক নাম উল্লেখ করা হয়েছে :




"তিনিই আল্লাহ তায়ালা, তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই।" তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যমান সবকিছু জানেন। তিনি পরম দয়ানু, একমাত্র মালিক, পবিত্র, শাস্তি ও নিরাপত্তা দাতা, আশ্রয়দাতা, পরাত্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মাহাত্য্যশী।। তারা যাকে (আল্লাহর সজ্গে) অংশীদার করে আল্লাহ তায়ালা তা থেকে পবিত্র। তিনিই আল্লাহ স্রষষ্ঠা, উদ্তাবক, র্রপদাতা, উত্তম নামসমূহ তাঁরই। নভোমণ্তল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।"

ওপরयুক্ত আয়াতে উল্লেথিত গুণবাচক নামগুলো কোনো কালের সন্গে সীমাবদ্ধ না করে, আল্লাহর নামের ওপর প্রয়োগ করার অর্থ হলো, তিনি মাখলুক সৃষ্টির আগে অনাদিকাল থেকে খালিক-সৃষ্টিকর্তা, বারী-উদ্জাবক, মুছাওয়ারিরর্রপদাতা, এভাবে মাখলুক সৃষ্টির পরেও অনন্তকাল সর্বগুণে গুলান্বিত থাকবেন। নতুবা আল্নাহর গুণবাচক নামগুলোকে কোনো স্থান বা কালের সজ্গে সীমাবদ্ধ না করে তাঁর সত্তার ওপর প্রয়োগ কবততেন না।

অতএব একथা প্রমাণিত হয়ে গেলো, আল্লাহ তায়ালা অনাদিকাল পরিপৃর্ণ બুণাওુণে ওুলান্বিত ছিলেন এবং অনন্তকাল এসব গুণে শুণান্বিত থাকবেন।

यেমন কারো লেখার যোগ্যতা আছে, যখন সে কোনো কিছু নেখ্থে তখন তাকে লেখক বলা যায়। আবার যখন কোনো কিছু না লেখে ঢখনও তাকে লেখক বলা হয়ে থাকে। উক্ত ব্যক্তি লেখক নামে অভিহিত হওয়া লেখা নামক ক্রিয়ার কারণে নয়; বরং সে লেখার যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি হওয়ার কারণেই সে লেখক, আপাতত সে লেখুক বা না-ই লেখুক।

## আা্gাহ সবকিছুর ఆপর ফ্মমতাশীল



অনুবাদ : এসব কারণৌই যেহেহু আল্মাহ তায়ালা সবকিছুর ওপর ক্ষমতাশীল, আর সবকিছুই আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী এবং সব বিষয়ই তাঁর জন্য সহজ। তিনি কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী নন। তাঁর সাদৃশ্য কোনো কিছুই নেই এবং তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদর্শী।
 হয়, যেহেহু আল্মাহ তায়ালা সবকিছুর ওপর কমতাশীল, তাঁর ক্ততার বাইরে কোনো কিছু নয়। আর যেহেতু সবকিছু স্বীয় অস্তিত্ন লাভ করার বা টিকে থাকার ব্যাপারে আল্ধাহরই মুখাপেক্ষী। আর সবকিছুকে অস্থিত্দদান করা এবং টিকিয়ে রাখা আল্নাহর জন্য একেবারে সহজ, যেহেতু তিনি কোনো ব্যাপারে কোনো কিছুর প্রতি মুখাপেক্ষী নন; বরং সবকিছুই সর্ব ব্যাপারে তাঁরই মুখাপেক্ষী।

## আল্মাহই সব কস্মু সৃষ্টি করেছেন এবং এর পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন


অনুবাদ : তিনি স্বীয় জ্ঞান অনুযায়ী মাখলুক সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের জন্য সবকিছুর পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন এবং তাদের জন্য জীবন মৃহ্যুর সময়সমূহ নির্দিষ্ করে রেখ্ছেছেন

WWW.eelm.weebly.com
 या কিছু আছে, সবকিছু স্বীয় জ্ঞান অনুসারে সৃষ্টি করেছেন। কোন্নে কিছুই তার জ্ঞানের বাইরে নয়। यেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

অर्थাৎ, তিनिই প্রথম, তিनिই সর্বশেষ, তিনিই প্রকাশমান, তিনিই অপ্রকাশমান এবং তিনিই সর্ব বিষয়ে জ্ঞানী।

অন্য আয়াতে বলেছেন :

"তিনি कि জানেন না? যিनि সৃষ্টি করেছেন, তিনিই সৃক্ম জ্ঞানী সম্যক জ্ঞাত।"

ওপরযুক্ত আয়াত্ময় সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, আল্মাহ তায়ালার জ্ঞানের বাইরে কোনো কিছুই নেই।

সুবিবেকও একথা সমর্থন করে, আল্নাহ তায়ালা মাখলুক সৃষ্টি করে তাতে যে পরিমাণ জ্ঞান, মর্যাদা, যোগ্যতা দেয়া হয়েছে, এসবই তাঁর পক্ষ থেকেই। যেহেতু তিনিই সব কিছু আবিষ্কার করেছেন এবং প্রত্যেক মাখলুকের উপযোগী ও প্রয়োজনীয় সব কিছু তিনিই দিয়েছেন। যেমন, পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :
 প্রত্যেক বষ্ভুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন।" এ কথাটি বলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, মাখলুক সৃষ্টিকর্তা এবং তাদের মর্যাদা, যোগ্যতা বা কামালিয়াত প্রদানকারী বা সৃষ্টিকর্তা এসব जুণ থেকে শৃন্য। বরং এ কথা বিশ্বাস রাখতে হবে, তিনি এসব গুণের সর্বাঞ্ম অধিকারী ও ঊপযোগী। সুতরাং সৃষ্টিকর্তা তাঁর মাখলুক সৃষ্টি করার আগেই মাখলুকের সব কিছুই জেনে থাকা কর্তব্য। यদি তিনি তা না জানেন না। অথচ আল্লাহর জ্ঞানের বাইরে কোনো কিছু নয়।

 ر

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক বস্তুর পরিমাণ ও ভাগ্য নির্ধা/্পিত কর্রে www.eelm.weebly.com

রেখেছেন। এই তকদির ভাগ্য বা পরিমাণ অনুযায়ী সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং সবকিছুকে এ নির্ধারিত পরিমাণ মতো প্রয়োজনীয় সব সাম্পী দিয়ে পরিচালনা করেছেন। யেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

"আমার কাছে প্রত্যেক বস্ভুর ভাত্ার রয়েছে, আমি নির্দিষ্ট পরিমাণেই অবতার্রণ কর্রি।"
(সুরা হিজর).

"তিনি প্রত্যেক বন্জু সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে পরিমিতভাবে শোধিত করেছেন।"
(সুরা ঝুরককান)

"निষ্ঠয্য आমি প্রত্যেক বম্ভুকে পরিমিতরূপে সৃষ্টি করেছি।"
(সুরা কমর)
رَّ অনুসারে পরিমিত রূপে তৈরি করা। এ আয়াতে এ অর্থও উদ্দেশ্য হতে পারে অর্থাৎ, আল্gাহ তায়ালা বিশ্বের সব শ্রেণীর বন্জু বিজ্ঞ সুলভ পরিমাণ সহকারে ছোট, বড় ও বিভিন্ন আকার আকৃত্তিতে তৈরি করেছেন।

শরিয়তের পরিভাষায় ر ব্যবহ্তত হয়। অধিকাংশ তফসিরবিদগণ কোনো কোনো হাদিসের ভিত্তিতে এই আয়াতের এ অর্থই ধরে নিয়েছেন।

যুসনাদে আহমদ, মুসলিম ও তিরমিবীর বর্ণনা হযরত আবু হরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, কোরাইশের কাফিররা একবার রাসূলুল্নাহ সাল্নাল্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্নামের সন্গে তকদির সম্পর্কে বিতর্ক ওরু করলে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এ অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমি বিশ্বের প্রত্যেকটি বম্ভুর তকদির অনুयায়ী সৃষ্টি করেছি। অর্থাৎ, আদিকালে সৃজিত বঙ্ভু, তার পরিমাণ, সময়কাল, হ্রাস-বৃদ্ধি পর্রিমাপ বিশ্ব অস্তিত্ লাভের আগেই লেখে দেয়া হয়েছিলো। এখন বিশ্বের যা কিছু সৃষ্টি লাভ করে, তা-ই আদিকানীন তক্সদির অনুযায়ীই সৃষ্টি লাভ করে।
 জন্থীকার করে সে কাফির। আর যারা দ্ব্থর্থতার আশ্রয় নিয়ে অস্থীকার কর, তারা

আহমদ, আবু দাউদ ও তাবারানীতে বর্ণিত হাদিসে হযরত আদ্দুল্মাহ ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসৃলুল্লাহ সাল্লাল্মাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক উম্মতে কিছু লোক अগ্নিপৃজারী থাকে, আমার উম্মতের মজুসি তারা যারা उকদির মানে না। এরা অসুস্থ হলে এদের খবর নিয়ো না এবং মরে গেলে কাফন দাফনে শরিক হয়ো না। (মাআরেফুল কোরআন, রহুল মায়ানী)
 থাকার সময় নির্ধারিত করে রেথেছেন। এ নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ঠ সবকিছুই বিদ্যমান ও সঠিক थাকবে। যখন এ নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে যাবে, ঢখন আসমান, জমিন এবং তার মধ্যে সব কিছু ধ্নংস হয়ে যাবে। উক্ত এবারতে لجُ
 অর্থাৎ, আল্পাহ তায়ালা প্রত্যেক সৃষ্টির आয়, মৃত্যুকাল, ষ্ণংস ও মৃত্যুর সময় নির্ধারিত করে রেখেছেন। আর এ সময় আসার সন্ছে সক্গে সবকিছ্ু মরে যাবে ও \&্বংস হয়ে যাবে। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

"আল্লাহ তায়ালা নভোমণ্জ, ভৃমজল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছू সৃষ্টি করেছেন যথাযথরূপে ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য।" অন্য আয়াতে বলা হয়েছে :
"প্রত্যেক সম্প্রদায় একটি নির্ধারিত সময় রয়েছে। অতঃপর যখন তাদের নির্ধারিত সময় এসে যাবে, তখন তারা না এক মুহূর্ত পিছে যেতে পাব্রবে, আর না এগিয়ে আসতে পারবে।"
 নির্ধারিত সময় লিशিত আছে।"
(मूরা র্া'দ)
 শব্দটি এখানে ধাহু, এর অর্থে লেখা। উল্লেখিত জায়াতগুলোর অর্ধ হলো, প্রত্যেক বম্ভর মেয়াদ ও পরিমাণ আল্লাহ তায়ালার কাছে লিখিত আছে। তিনি সৃষ্টির সূচনাকালে লেথে নিয়েছেন, অমুক ব্যক্তি, অयूক সময়ে জনমগ্রহণ করবে এবং এতमिন জীবিত থাকবে। কোथায় কোথায় যাবে, কি কি কাজ করবে এবং কখন ও কোথায় মরবে তা-ও निशিত আছে। (মাআরেফুল কোরআন) সুতরাং তক্দিরের প্রতি ঈমান য়াখা প্রত্যেকটি যুমিনের ঈমান কর্তব্য। यেহেহু এটি অকাট্য প্রমাণাफি:चার্যা খ্যাশিত।

# কোনো বষ্ট আল্পাহ থেকে গোপন নয় 



 কার্यकनाभ সम्পরে তিনি পৃর্ণ অবগত ছিলেন।

で


 বলেছেন :
"আল্নাহ থেকে আসমান ও জমিন্নে কোনো বষ্ঠু গোপন নেই।"
(সূরা আमে-ইমরান)
ওপরযুক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালার সর্বব্যাপী জ্ঞানের বর্ণনা রয়েছে, এ জ্ঞান থেকে কোনো জগতে কোনো কিছু গোপন নয়।

অनয আয়াতে বলা হয়েছে :
"তুমি বলো, यদি তোমরা মনের কথা গোপন করে য্াহো অপ্যা প্রকাশ করে দাও, আল্লাহ সে সবই জানতে পারেন। আসমান, যমীনে যা বিহ্হ আছে, সে সবই তিনি জানেন।"

অन्य আয়াত বলেছেন وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمْلُوْنَ
"আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে এবং তোমরা যা কাজ কর সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন।"

ওপরযুক্ত আয়াতসমূহ এ কথার প্রমাণ করে দিচ্ছে, আসমান, জমিনের কোনো কিছুই আল্পাহর কাছে গোপন ছিলো না এবং বর্তমানেও গোপন নয়, ভবিষ্যত্ও গোপন থাকবে না। উভয় জাহান সৃষ্টির আগে হোক বা পরেই হোক। আর বান্দার কর্ম্রে সৃষ্টিকারী স্বয়ং আল্লাহই, তাদের সৃষ্টি করার আগ 8-

থেকেই তিনি এ সম্পক্কে পূর্ণ অবগত ছিলেন। কেনোনা মাথলুক থেকে যেসব কাজ সংघটিত হয়, সবকিছুর ক্ষমতা ও যোগ্যতা আল্লাহ তায়ালা তাদের মধ্যে आমানত রেখেছেন। এটা কিভাবে সম্ভব হতে পারে, কোনো ব্যক্তি কারো কাছে কোন্নে বষ্টু আমানত রাখবে, আর সে এ বম্大ু সম্পর্কে পূর্ণ অবগত থাকবে না? এটা অসম্টব।

অতএব আল্লাহ তায়ালা তাঁর সম্গ মাখলুক সৃষ্টির আগ থেকেই মাখলুক এবং তাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে সামপ্রিক অবগত আছেন। এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই ।

## আল্মাহ আনুগত্যেব্র আদেশ দেন এবং <br> নাফরমানী শেকে নিষেধ কব্রেন

وَأَمرَ هُمْ بِطَاعَتِه وَهْاَهُمْ عَنْ مَعْصِيتِهُ
জনুবাদ : আল্মাহ তায়ালা তাদের আনুগত্যের আদেশ দিয়েছেন এবং তাঁর নাষ্ল্রমানী ও অবাধ্যতা থেকে নিষেষ করেছেন।
 बিন 8 মানব জাতিকে ग্বীয় এবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর এ এবাদতের্র রীতি বাতলিয়ে তাদের তাঁর আনুগত্যের আদেশ দিয়েছেন এবং অবাধ্যতামূলক কার্यকলাপ থেকে রিবত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। যেহেহু যथাযथভাবে আল্নাহর আদেশ পালনের মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করা এবং তাঁন্র নিষেধকৃত কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার নামই এবাদত। যেমন আল্ধাহ তায়ানা পবিত্র কোরআনে বলেছেন :


"निकয় আল্লাহ তায়ানা ন্যায় পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্রীয়-স্বজনকে দান-থয়রাত করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত-গর্হিত কাজ এবং অবাধ্যতা থেকে নিষেষ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন- যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।"

এ আয়াত সম্পর্কে হযরত আব্দুল্নাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, এটি ' হচ্ছে পবিত্র কোরআনের ব্যাপকতর মর্মার্থবোধক একটি আয়াত। इযরত আকসাম WWW.eelm.weebly.com

ইবনে সায়ফী（রা．）নামক একজন সাহাবি এ আয়াত শ্রবণ করেই যুসলমান হয়েছিলেন।

ইমাম ইবনে কাসীর হাফ্জে হাদিস আবু ইয়ালার গ্থন্থ মা’রিফাতুছাহাবা থেকে সনদসহ ঘটনা বর্ণনা করেন，আকসাম ইবনে ছায়ফী স্বীয় গোত্রের সর্দার ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্পাল্ধাহু আলাইহি ওয়াসাল্মামের নবুওতের দাবি ও ইসলাম পচারের সংবাদ পেয়ে তিনি রাসূলুল্মাহ সাল্ধাল্মাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসার ইচ্ছ করলেন। কিন্ন গোত্রের লোকেরা বললো，আপনি সবার প্রধান！ जাপনার নিজের যাওয়া সমীচীন নয়। আকসাম বললেন，তবে গোত্র থেকে দू＂জন লোক মনোনীত করো। তারা সেখানে যাবে এবং প্রকৃত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আমকে জানাবে। মনোনীত দু’ব্যক্তি রাসূলूন্মাহ সাল্লাল্মাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে বলনো，আমরা আকসাম ইবনে ছায়ফীর পক্ষ পেকে দু’টি বিষয় জানতে এসেছি। আকসামের প্রশ্ন দু’টি এই مُن انْتَ، وَمَا أَنْت जপনি কে？এবং কি？রাসূনূল্মাহ সাল্মাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্মাম বললেন，প্রথম «শ্নের উত্তর হচ্ছে，আমি আব্দুল্মাহর পুত্র মুহাম্মদ，দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে， आমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। এরপর তিনি সূরা নহলের এই আয়াতটি ভেলাওয়াত করলেন।

উভয় দূত অনুরোধ করলেন，এ বাক্যওলো আমাদেরকে আবার শোনানো （হাক！রাসূলूল্মাহ সাল্মাল্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্মাম আয়াতটি একাধিকবার ৫৩লাওয়াত করলেন，ফলে শেষপর্যন্ত আয়াতটি তাদের মুখ্ত হয়ে গেলো। yখ্দয় আকসাম ইবনে ছায়ফীর কাছে ফ্রিরে এসে উল্লেথিত আয়াত তনিয়ে ।मलেन। আয়াতটি শোনেই আকসাম বললেন，এতে বোঝা যায়，তিনি উত্তম ৮｜ূর্রের আদেশ দেন এবং মন্দ ও অসৎ চরিত্র অবলম্বন করততে নিষেষ করেন। （৬小রা সবাই তাঁর ধর্মের দীক্ষা নাও，যাতে তোমরা অন্যদের অগ্গে থাকো এবং ॥।তে পশ্চাতে না পড়ো।
（ইবনে কাছির）
आলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তিনটি বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন। সুবিচার， ＇भdপ্রহ，আত্তীয়দের প্রতি দয়াপরবশ হওয়া। পক্ষান্তরে তিন প্রকার কাজ করতে मル！य4 করেছেন। অশ্লীলতা，याবडীয় মন্দকাজ এবং জুলুম ও উeপীড়ন। এ শ্যাি ইতিবাচক ও নেতিবাচক নির্দেশের প্রতি চিন্তা করলে দেখা যায়，এঔ্েো川৷৷৷ের ব্যক্তিগত সমষ্টিগত জীবনের সাফল্যের চাবিকাঠি। অতএব এ কथা －ছী হয়ে গেলো，আল্gাহ তায়ালা আনুগত্যের আদেশ দেন এবং অসৎ কাজ （V）क নিষেষ দেন।

WWW．eelm．weebly．com

# স্বকিছূই আল্মাহর ইচ্ছানুসার্রে পরিচালিত হয় 

অনুবাদ : সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছা ও ক্ষমতায় পরিচাল্লিত হয়, তাঁর ইচ্ছাই কার্यকর হয়, বান্দার কোনো ইচ্ছা কার্यকর হয় না। চবে তিনি তাদ্রর জন্য যা ইচ্ছা করেন তা-ই হবে। অচএব তিনি তাদের জন্য যা ইচ্ছা করেন তা-ই হয় এবং তিনি তাদের জন্য যা ইচ্চা করেন না, তা হয় না।
 ঋমতা অনুসারে সংঘটিত ও পরিচালিত হচ্ছে। যেহেতু তাঁর ইচ্ছাই সর্বাবস্থায়, সর্বকালে ও সর্বস্থানে বাষ্তবায়িত হয়। এতে কোনো বান্দা বা কোনো মাখলুকের কোনো ধরনের অনুপ্রবেশ বা হস্তক্ষে নেই; বরং যে সবক্ছিছুই আল্মাহর ইচ্ছার অনুগত দাস। বেমন আপ্মাহ পবিত্র কোরআনে বলেছেন :
"আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে, সবই স্বেচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক তাঁরই অনুগত এবং তাঁরই দিকে এদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।"

অন্য আয়াতে বলেছেন :


"ঢাঁরা (ইয়াহুদ ও মাছারা) বলে আল্লাহ তায়ালা সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি তো এসব থেকে পবিত্য; বরং আসমান ও যমীনের মধ্যে যা কিছু আছে সবই णाँর। সব তাঁর आামুগত্যশীল। তিনিই আসমান যমীনের উজ্জাবক। যখন তিনি কোনো কাজ সম্পাদনের ইচ্ছা বা সিদ্ধান্ত করেন, তখন তিনি সেট্টিকে (এ কथा) बলেন, হয়ে যাও, অৎক্ষণাতই তা হয়ে यায়।"

ওপরযুক্ত আয়াতদ্ধয় সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, আসমান ও যমীনের সব কিছু আল্লাহর হকুম অনুসারে চলছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।
 বান্দার ইচ্ছ অনুসারে কোনো কিছু সংখটিত হয় না। কিন্ট বান্দার ইচ্ছাসমূহ যখন আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী হয়, তখন বান্দার ইচ্ছা বাস্তবায়িত হবে।

অতএব আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের জন্য যা ইচ্ছা করেন তাই হয় । আর চিনি তাদের জন্য যা ইচ্ছা করেন না তা হয় না। তাদের শত ইচ্ছা থাকলেও। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

## 

"আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তোমরা কোনো ইচ্ছা কার্যকর করতে পারবে না।" এ সম্পর্কে হয়ত শাহ আদ্দুল आयীय মুহাদ্দিছে দেহলবী (রহহ.) বুস্তানুল มুহাদ্দেসিন ব্যতীত ইমাম শাফিয়ী (রা.)-এর একটি সুন্দর কবিতা উল্লেখ করেছেন। এর প্রথম ছন্দটুকু এখানে তুলে ধরছি। তিনি বলেন :
"घখন ঢুমি যা ইচ্ছা করো, তা হয়ে যায়, যদিও আমি তা ইচ্ছা করি না। आর আমি या ইচ্ছা করি, তা হয় না। यमि তুমি তা ইচ্ছা না করো।"

মোটকথা, আল্পাহর ইচ্ছা ব্যতীত কোনো কিছু হ্রয় নাই ও হচ্ছে না এবং কখনো হবে না। যদিও বান্দা শত ইচ্ছা করে থাকুক না কেনো।

## আল্মাহই যাকে ইচ্হা হেদায়েত, আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রদান করেন



অনুবাদ : আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা স্ষীয় অনুগ্রহ পূর্বক হেদায়াত, আশ্রয়, निরাপত্তা প্রদান করেন। আর তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় ন্যায় বিচার পূর্বক পথভ্রষ্ট, ঋপমানিত এবং বিপদগ্থস্থ বা রোগাক্রান্ত করে পরীক্ষায় ফেলেন। সবাই তাঁর ३চ্ছার অধীনে তাঁর অনুগ্থহ ও ন্যায় বিচারের মাঝ্েে আবর্তিত হয়ে থাকে।

## 

অর্থাৎ, কোনো মানুষ স্বীয় ইচ্ছা বা চেষ্টায় হেদায়াত, আশ্রয় নিরাপত্তা লাভ巾রতত পারবে না; বরং আল্মাহ তায়ালা স্বীয় দয়া ওুণে যাকে ইচ্ছা হেদায়াত, Mশ্রয় ও নিরাপত্তা দান করেন। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :
"আল্পাহ তায়ালা যাকে ইচ্থা পথয্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সহজ সর্লল ও সঠিক পথে পরিচালিত করেন এবং এর ওপর অটল রাখেন।"

অন্য আয়াতে বলেছেন :

"আद्মাহ তায়ান্াা যাকে সঠিক পথ-প্রদর্শন করতে চান তার বক্ষকে ইসলামের জন্য উন্থুক্ত করে দেন। আর যাকে পথ্রষ্ট করতে চান তার বক্ষকে অত্ত্যধিক সংকীর্ণ করে দেন, যেনো সে সবেগে আকাশে আরোহণ করহে।"
-(সुরা आनआম)
ওপরযুক্ত আয়াত্বয় সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্চে, আল্পাহ তায়ালা যা চান তা-ই
 আশ্রয়, বিপদথ্রস্থ, রোগাাক্রান্ত- এক কথায় জগতের সবই আল্লাহর ইচ্ছায় হচ্ছে। এতে কোনো বান্দা বা কোন্না মাখলুকের কোনো দখল নেই।

خ் : ফयল এ ধরনের দানকে বनা হয়, বান্দা ব্যক্তিগতভাবে যেসব বভ্ভ পাওয়ার যোগ্য নয়, এসব বঙ্ভ তাকে দান করা এবং এ ধরনেের অনুদানে তাকে জগ্গাধিকার দেয়া, যা তার মর্যাদা বা যোগ্যতা হিসেবে পাওয়ার অধিকারী বলে গণ্য হয় না।
 মানুষকক বিনা কারণে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে পথভ্রষ্ট, অপমানিত বিপদগ্র্থস্থ বা রোগাক্রনষ্ত করেন না; বরং মানুষের কর্ম্মর ফল হিসেবে তার ন্যায়বিচারে তাদের পথভ্রষ্ট, অপমানিত, বিপদগ্গস্থ বা রোগাক্রনন্ত করেন। কেনোনা, আদল (العدل) শব্দের आভিধানিক অর্থ সম্মান করা, কমবেশি না করা। এর সজ্ছে সম্বন্ধ রেথেই বিচারকদের জনগণের বিরোধ সংক্রান্ত মোকাদমায় সুবিচারমূলক ফয়সালাকে
 সমতাকেও আদল বলা হয়। এ কারণে কোনো কোনো তফ্সীরবিদ বলেন, ‘আদল’ रচ্ছে অন্যের अধিকার পুরোপুরি দেয়া এবং নিজের অধিকার পুরো পুরি নেয়া, কমও নয় বেশিও নয়। অতএব আল্লাহ তায়ালার বান্দার কর্মদোষে বিপদাপন্ন করাকে ‘আদল’ বলা যাবে। বেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :
"তোমাদের ওপর যেসব বিপদ আপদ পতিত হয়, তা তোমাদের কর্মের ফল এবং তিনি তোমাদের অনেক গুনাহ মাফ করে দেন।"

হযরত হাসান থেকে বর্ণিত আছে, এ আয়াত অবতীর্ণ হলে রাসূলুল্মাহ সাল্gাল্মাহ আলাইহি ওয়াসাল্নাম বলনেন, সে সত্তার কসম যার নিয়ন্রণে আমার প্রাণ, যে ব্যক্তির পায়ে কোনো কাঠের আঁচড় লাগে অথবা কোনো শিরা ধড়ফড় করে অথবা পা পিছলে যায়, তা সবই তার अুনাহর কারণে হয়ে থাকে। জান্লাহ ঢায়ালা সব পাপের শাস্তি দেননা এবং না দেয়ার সং্যাাই বেশি।
(মা'জারিষ্ন (बে্्रजान)

 জাল্মাহর ফজজলের.প্রতি ইপ্পিত করা হয়েছে। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে:

"তোমার যে কল্যাণ হয় তাं আল্লাহর পক্ম থেকে হয়। আর তোমার যে जকল্যাণ হয় তা তোমার নিজের কারণে হয়।"

ওপরयুক্ত আয়াত দ্বারা এ কथা প্রতি ইপ্পিত করা হয়েছে, মানুম যেসব নেয়ামত লাভ ও ভোগ করে তা তাদের প্রাপ্য নয়; বরং এগুলো একান্ত আল্লাহর্র जনুগ্রহেই তা প্রাণ্ঠ হয়। মানুষ যতই এবাদত বন্দেগী করুক না কেনো, তাতে (কানো নেয়ামত পাওয়ার অধিকারী হতে পারে না। কারণ এবাদত কর্রার সামর্শ্য গান্দা পেয়ে থাকে, তাও আল্মাহর পক্ষ থেকেই প্রদত্ত। তদুপরি আল্লাহন্র অসংন্য (नয়ামত তো রয়েছেই। এ সমস্ত নেয়ামত সীমিত এরাদাত বন্দেগীর মাধ্যমে ককমন করে লাভ করা সম্ভব? ঢাই মহানবী সাল্ধাল্ধাহ আলাইহি ఆয়্লাসাল্ণাম বলেছেন :

"কোনো ব্যক্তি নিজ আমন দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।" প্পধ্ধাহর রহমত- দয়া ব্যতীত। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা ০৫৫া, আপনিও কি পারবেন না? নবী করিম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ఆয়াসাল্লাম গศলেন, आমিও না।

আর মানুষের ওপর যেসব বিপদাপদ আসে, তা তাদের অসৎ কর্ম্রে গারণণ। মানুষ যদি কাফের হয়ে থাকে তবে তার ওপর আপতিত এ বিপদাপদ ஈ!ম জন্যে সেসব আজাবের একটা নমুনা হর্যে থাকে, যা আখেরাতে তার জন্যে www.eelm.weebly.com

নির্বার্রিত র্রয়েছে। বম্ভুঃঃ আখেরাতের আজাব-এর চাইতে বহু ঔুণ বেশি। আর यमি মামুষ মুমিন হয়, তবে তার ওপর আপতিত এ বিপদাপদ তার পাপের পায়চিত্ত হয়, যা আঝেরাতে তার জন্য মুক্তির কার্রণ হবে। যেমন এক হাদিসে নবী সাল্মা|্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এমন কোনো বিপদ নেই, যা কোনো মুসপমানের ওপর পতিত হয়, অথচ তাতে আল্মাহ তায়ালা সে লোকের কোনো পাপের প্রায়ক্চিত্ত করে দেন না। এমনকি, কাটা তার পায়ে বেধে তাও।"
(মাজারেফুল কোর্ান)
অত৫ব ওপরযুক্ত আয়াত ও হাদিস দ্য়়ের মাধ্যমে একথা সুস্পষ্ট হয়ে
 প্রতি ইপ্পিত করা হয়েছে।


দ্বার্না আল্মাহর আদলের প্রতি ইপ্ছিত করা হয়েছে।

## আম্মাহর সিদ্ধাম্তই অটম পাকে, এর পর্পিবর্তনকারী কেউ নেই

لارَادَّ لِقَضَائِهُ وَلَا مُعِقَبَ ِلُكْمِه وَلَا غَاِلبَ لِامْرْ
অনুবাদ : আল্মাহর সিদ্ধান্তের প্রত্যাখ্যানকারী কেউ নেই, আর তাঁর হকুমনির্দেশকে পশাতে নিক্ষেপকারী কেউ নেই এবং তাঁর হকুম ও কাঁজের ওপর প্রভাববিস্তারকারী কেউ নেই।
 সিদ্ৰান্ত সিলে তা পরিবর্তন বা প্রত্যাখ্যান করার মতো কোনো মাখলুক নেই ও থাকতে পারে না। যেমন আল্ধাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন :

"আল্মাহ यদি তোমার ওপর কোনো কষ্ট আরোপ করেন, তাহলে তা খল্জাবার মতো কেউ নেই, তিনি ছাড়া। আর যদি তিনি তোমাকে কল্যাণ দান করার ইচ্ছা করেন, ত্বে ऊাঁর অনুগ্গহকে ফিরিয়ে দেয়ার মরো কেউ নেই। তিনি স্বীয় WWW.eelm.weebly.com

বান্দাদের মধ্যে যাকে অনুগ্রহ করততে চান, তাকেই তা দান করেন। বস্ভুতঃ তিনিই ক্মতাশীল দয়ালু ।" অন্য আয়াতে বলেছেন :

"आা্পাহ তায়ালা মানুষের জন্য অনুগ্রহের মধ্য থেকে যা খুলে দেন, তা ফেরাবার কেউ নেই এবং তিনি যা বারণ করেন, তা প্রেরণকারী কেউ নেই, তিনি ব্যতীত।"

ওপরযুক্ত আয়াত্দয় সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, আলল্মাহ তায়ালা কোনো বান্দা থেকে দুনিয়ার বিপদাপদ ফিরিয়ে রাখতে চাইলে, जকে বিপদে ফেলার সাধ্য কারো নেই। এমনিভাবে আল্লাহ্ তায়ালা কোনো কারণবশতঃ কোনো বান্দাকে স্বীয় র্রহমত থেকে বঞ্চিত করতে চাইলে, তাকে তা দেয়ার সাধ্য কার্রো নেই।

অতএব এ কথা পরিক্ষার হয়ে গেলো, আল্মাহর ফয়সালা কেউ ফেরাতে বা রদ করতে পারবে না।

وَ' مُعْقَبَ বাস্তবে পরিণত হবেই, তা পান্টানো বা ফেরানোর কারো ক্ষমতা নেই। যেমন
 নির্দ্দেশ দেন, তাঁর নির্দেশকে পচাতে নিক্ষেপকারী কেউ নেই।
 ঋ্ষ্াশানী, কেউ তাঁকে তাঁর কাজ থেকে হঠাতে বা বিরত রাখতে পারবে না। যেহেহু দूनिয়ার সমস্ত মাখলুক তাঁর ক্ষমতার সামনে একেবারে অক্ষম, অকেজো-দুর্বন। তাই তিনি যা কর্রেন, তাতে বাধা দেয়ার মতো কেউ নেই। সুতরাং তিনি সব কাজে প্রবল ক্ষমতাশীল। যেমন পবিত্র কোরজানে বলেছেন :
"আর আল্লাহ তায়ালা স্বীয় কাজে প্রবল শক্তিমান কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।"
(সূরা ইউসুফ)
যখন আল্লাহ তায়ালার কোনো কিছুর ইচ্ছা হয়, তখন দুনিয়ার বাহ্যিক সব ব্ু তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী সংগঠিত হয়ে যায়। यেমন এক হাদিসে রাসূলুল্নাহ সাল্লাল্মাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের বলা রয়েছে, যখন আল্লাহ তায়ালা কোনো কজের ইচ্ছা করেন, তখন দুনিয়ার সব উপকরণ তার জন্য প্রম্ভতত করে দেন। কিন্ট অধিকাংশ লোক তা বোঝে না, তারা বাহ্যিক উপকরণাদিকেই সবকিছু মনে করে।

ওপরयুক্ত ञুণাবনীর অধিকারী একমাত্র আল্gাহ তায়ালা, তিনি ব্যতীত কেউ এসব গুণের অধিকারী বা উপযোগী নয় ও হতে পারে না।

## আল্পাহ সব সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্টীসমূহের উধ্ধে

## 

অনুবাদ : তিনিই সমস্ত প্রতিদ্দন্দ্টী ও সমকক্ষের ঊঞ্বে।




 শরিক। অতএব উল্লেখিত বাক্যের অর্থ হবে, আল্মাহ তায়ালার সন্গে প্রত্দ্বিন্ধিতা করার এবং তাঁর সমকক্ষ হওয়ার মতো কেউ নেই এবং হতে পারে না, যেহেতু আল্লাহ তায়ানার সত্তা সব ধরনের প্রত্দ্ব্দিত্রিত ও সমকক্ষতা থেকে পবিত্র ও মুক্ত এবং এ সবের ঊট্রে الصَّمْمُ
"আপনি বলে দিন, তিনি আল্লাহ এক, আল্মাহ অমুখাপেক্ষী।" "ل্لi শব্দটি এমন এক সত্তার নাম, যিনি চিরকাল আছেন এবং চিরকাল থাকবেন। যিনি সর্বণুণে শুণান্নিত এবং সর্বদোষ থেকে মুক্ত, পবিত্র।
 শামিল, তিনি কোনো এক অথবা একাধিক উপাদান দ্বারা তৈরি নন এবং তাঁর মধ্যে একাধিকত্বের কোনো সस्टाবনা নেই এবং তিনি কারো তুল্য নন। এটা কাফিররের সেই প্রশ্নের জবাব, যাতে বলা হয়েছিলো, আল্মাহ কিসের তৈরি? এই সংক্ষিপ্ত বাক্যে আল্লাহর সত্তা এবং তাঁর গুণাবনী সম্পর্কিত আলোচনা এসে গেছে।
 রয়েছে। এতে আমাদের পালনকর্তার બুণাবলীই ব্যক্ত হয়েছে, কিন্ভ 'ছামাদ’ www.eelm.weebly.com

শক্দের আসল অর্থ সেই সত্তা, যার কাছে মানুষ আপন অভাব ও প্রয়োজন পেশ করে, যার সমান মহান কেউ নয়। সার কথা হচ্ছে, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি

"কেউ আল্নাহর সমতুল্য নয় এবং আকার আকৃতিতে কেউ তাঁর সঙ্গে সামঞ্যস্য রাথে না।" মোটকথা সূরা ইখলাছে আল্লাহ তায়ালার পরিপৃর্ণ একাত্তত সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং সব ধরনের শিরক অংশীদারিত্রের অম্বীকৃতি রয়েছে। যেহেতু দুনিয়াতে আল্মাহর সজ্গে শরিক অংশীদারিত্বে বিশ্বাসী এবং তাওহিদ একতৃতার অস্বীকারকারীরা বিড্ন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে। সূরায়ে এথলাছ সব ধরনের মুশরিকানা আকিদা-রিশ্বাসকে অস্বীকার করে পরিপৃর্ণ তাওহিদ একত্ববাদের ছবক শিক্ষা দিয়েছে। কেনোনা তাওহিদ অন্ধীকারকারীদের মধ্যে (১) এক দল আল্মাহর অস্তিত্রের অস্ীীকারকারী। (২) কিছু সংখ্যক আল্লাহর অত্তিত্বের বিশ্বাসী, কিন্ভ তাঁর চিরস্থায়ী চিরন্তন হওয়াকে অস্বীকার করে। (৩) आর কিছু সংখ্যক লোক তাঁর অস্তিত্ব ও চিরস্থায়িত্বে বিশ্বাসী কিন্ঠে তারা আল্লাহর ছিফাতে কামালিয়াকে অস্বীকার করে। (8) আর কিছু সংথ্যক আল্লাহর অস্তিত্ব ও চিরস্থায়িত্ব এবং তাঁর ছিফ্যতে কামালিয়াকে শ্বীকার করে কিন্ভ আল্নাহর এবাদত্রের মধ্যে অন্যকে শরিক করে, এসব ভ্রান্ত ধারণার অবসান الشهُ أحَدُ বাক্যের দ্ঘারা হয়ে গেলো। (৫) আর কিছু সংখ্যক লোক একমাত্র আল্লাহকেই এবাদতের যোগ্য মানে, এতে অন্যকে শরিক করে না, কিন্জ প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য পৃরণকারী হিসেবে অন্যকেও আল্লাহর সজ্গে শরিক মনে করে, এই বিল্রান্তিকর
 ছিফাতের সজ্েে মাখলুকের কোনো ধরনের তুলনায় বিশ্বাসীদের এই ভ্রান্ত

(মাআার্রিফুল কোরজান)

## 

অনুবাদ : ওপরে আলোচিত সব বিষয়ের প্রতি আমরা ঈমান আনলাম এবং এ কথার ওপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করনাম যে, এসব আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে।

অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তथা সত্যিকারের মুমিনগণ বলেন, आল্মাহর জাত ও পরিপৃর্ণ গুণাতুণকে প্রমাণিত করার ব্যাপারে যেসব আলোচনা ८.প凶 করা হয়েছে এবং আল্নাহর জাত ও ছিফাত যयসব ভ্রান্তি ও দুর্বনতা থেকে WWW.eelm.weebly.com

যুক্ত ও পবিত্র বলে ঘোষণা করা হয়েছে, এসবের প্রতি আমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাথি। যেহেতু এগুলো পবিত্র কোরআন ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

নোট : আল্মাহ চাহে তো ঈমান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে। তাই এখানে এ সম্পর্কে কোনো আলোচনা করা হলো না।

## Q

## সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী সম্পর্কে আকিদ্দা

## 



অনুবাদ : নিশ্চয়ই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্মাহর নির্বাচিত বান্দা ও মনোনীত নবী এবং সন্তোষভাজন রাসূল।
 আনাইহি ওয়াসাল্ধাম নির্ধারিত করা হলো কেনো?

এ প্রশ্নের কয়েকটি জবাব রয়েছে :
প্রষমতঃ নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের সক্তম দিন আব্দুল মুত্তালিব নবীজীর আকিকা করলেন এবং ওই উৎসবে সমস্ত কুরাইশদের দাওয়াত দিলেন। তখন নবী সাল্লাল্ধাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম্রের নাম ‘হুহাম্মদ’ সাল্ধাল্ধাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্থির করলেন। তখন কুরাইশগণ প্রশ্ন করল্লেন, হে আবুল হারীছ (আব্দুল মুত্তালিব) আপনি এই নাম কেনো স্থির করলেন? যে নাম আপনার পূর্ব পুরুষদের কারো জন্য স্থির করা হয়নি? আব্দুল মুত্তালিব প্রতি উত্তরে বললেন, আমি এ কারণে তাঁর এ নাম রাখলাম, আল্লাহ তায়ালা আসমানে এবং তাঁর মাখলুক যমীনে এই নবজাত শিখর প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করবে

দ্রিতীয়তঃ আদ্মুল মুত্তালিব নবীজীর জন্মের আগে স্বপ্নে দেথ্খেছেলেন, তার পিষ্ঠ থেকে একটি শিকল বের হয়েছে এবং এর এক দিক আসমানে আর অপর দিক যমীনে, একদিক আগে এবং অপর দিক পশ্চিমে। কিহুক্ষণ পর এ শিকলটি এমন একটি বৃক্ষে রূপান্তরিত হয়ে গেলো, যার প্রত্যেকটি পাতা পল্লবে সূর্যের চেয়ে সত্তর ওু বেশি আলো ঝলমল করছে, আগ ও পপ্চিমের লোকজন এর ডালসমূহ আকড়িয়ে আছেন। কুরাইশেরও কিছু সং্য্যক লোক এর ডালসমূহ আঁকড়িয়ে আছেন। কুরাইশদের অপর কিছুসংখ্যক লোক এই বৃক্ষকে কেটে ফেলার ইচ্ছা করছে। এই নোকেরা যখন এ উদ্mেশ্যে বৃক্ষের কাছে আসে, তখন

একজন অত্যধিক সুদর্শন যুবক এসে এদেরকে হটিয়ে দেয়। স্বপ্সের ব্যাখ্যাদাতাগণ আদ্দুল মুত্তালিবের এই ম্বপ্নের ব্যাখ্যা এর্রপ দিলেনে, তোমার বংশে এমন একজন ছেলে জন্ম নিবেন, আগ থেকে পশ্চিম পর্যন্ত নোকজন তাঁর অনুসরণ করবে এবং আসমান ও জমিনের আদিনাসীগণ তাঁর প্রশংসা ও ञুণ বর্ণনা করবেন। এ কারণে আব্দুন মুত্তালিব নবীজীর নাম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাথলেন।

তৃত্তীয়তः নবীজীর সম্মানিতা মাতাকে শ্ন যোগে বলা হলো, তুমি সম্্প সৃষ্টির মধ্যে নির্বাচিত এবং সমন্ত উম্মতের সায্যিদদকে গ্র ধারণ কंরেছো, সুতরাং এর নাম মুহাম্মদ রাখবে। অন্য এক বর্ণনায় আহ্মদ নাম রাখার নির্দেশ রয়েছে। আর ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনায় মুহন্মদ ও আহমদ নাম রাখার নির্দেশ রয়েছে। সুতরাং নবীজীর দাদা আদ্দুল মুত্তালিব এবং মাতা আমেনার স্বপ্নের প্রেক্তিতে जাঁর নাম মুহাম্মদ ও আহমদ স্থির করা হনো। মোটকথা, ইলহামে রব্বানী এবং সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে দাদা, মাতা, আত্রীয়-স্বজন, সবের মুখ দিয়ে এই নাম নির্ধারিত করা হনো, পূর্বকার নবী-রাসূল (আ.)গণ যে নামের সুসংবাদ দিয়ে এসেছিলেন। যেভাবে আপ্দুল মুত্তালিবের সমস্ত পুত্রদের মধ্য থেকে অধ্রু নবীজীর সম্মানিত পিতার এমন নাম স্থির করা হয়েছিলো, যা আল্লাহর কাছে अधिক প্রিয় (आব্দूল্নাহ) নাম, ইল্কায়ে রাক্বানী ছিলো, এভাবে নবীজীর পবিত্র নাম মুহাম্মদ ও আহমদ স্থির করাটা ও ইনহাম্ রাহমানী ছিলো। আল্ধামা নববী মুসনিম শরিফের ব্যাখ্যাগন্থে ইবনে ফারিস থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তায়ালা নবীজীর পরিবারবর্গের লোকজনের কাছে এ নাম রাখার জন্য ইল্হাম করেছেন, এ কারণে তারা এ নাম স্ছির করেছেন। অতএব পবিত্র কোরআনে নবীজীর দুটি নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন আল্নাহতায়ালা বলেছেন :

অর্থাৎ, যারা ঈমান গ্গহণ করলো এবং নেক আমল করলো এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, এর ওপর ঋমান নিয়ে এলো।

অন্য আয়াতে আল্পাহ তায়ালা বলেছেন, হযরত ঈসা (আ.) বলেছেন :
"আর আমি এমন এক রাসূলের সুসংবাদ দিচ্ছি, यিনি পরে আসবেন। তাঁর лাম আহমদ।"

ওপরযুক্ত আয়াতদ্বয় সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, লওহে মাহফুজেই নবীজীর নাম মুহাম্মদ ও আহমদ নির্ধারিত করা হয়েছে। যেহেতু আসমানী প্রত্যেক কেতাবেই নবীজীর ওপরযুক্ত দু’টি নামই বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।
?ُعْدُ : অর্থাৎ, আল্নাহর বান্দা। মুছান্নিফ (লেখক রহ.) মহানবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য কামালাত-পরিপৃর্ণ ুণাবলীর মধ্যে আবদিয়্যাতদাসত্ব গুণটি প্রথমে উল্লেখ করার কারণ হলো, এ গুণটি বান্দার সম্তত পদমর্যাদার মধ্যে শ্রেষ্ঠত: এবং সমষ্ত কালামাতের ভিত্তি স্তম্ট। যতই বান্দার মধ্যে আবদিয়্যাত-দাসত্̨ তুণের প্রমাণাদি বৃদ্ধি পাবে, ততই তার পদ ও মর্যাদার পরিপৃর্ণতা বৃদ্ধি হতে থাকবে। যেহেতু নবী সাল্লাল্মাহ আলাইহি ওয়াসাল্পাম ছিফাতে আবদিয়্যাতের উैদ শৃক্গে উপবিষ্ট ছিলেন। সেহেতু আল্মাহ তায়ালা শ্রেষ্ঠতম ও সম্মানিত স্থানসমূহে নবী সাল্মাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্মামকে ছিফাতে আবদিয়্যাত্রের সজ্গে উল্লেখ করেছেন। যেমন আল্পাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন :
"এই সম্পর্কে যদি তোমাদের কোন্না সন্দেহ থাকে, যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি।"
(সূরা বাকারা)
অন্য আয়াতে বলেছেন :
سُبْحَانَ الَّلِّىْ اسْرْىَ بِعْبْدِ كَيْلٌ
"পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা, যিনি ম্মীয় বান্দাকে •রাত্রি বেললা ভ্রমণ করিয়েছিলেন।" (সুরা বনি ইসরাঈল)

অন্য আয়াতে বলেছেন :

"পরম কन্যাণময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফয়সালা গ্গন্থ অবতীর্ণ করেছেন।"
(সূরা ফুরকান)
অন্য আয়াতে বলা হয়েছে :
"তখन আল্মাহ তায়ালা তাঁর বান্দার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করবোর, তা প্রত্যাদেশ করলেন।"

অন্য আয়াতে বলেছেন :
"আর যখন আল্মাহর বান্দা তাঁকে ডাকার জন্য দণ্জায়মান হলো।" (সৃরা জিন)
এ কারণেই তিনি সম্মানিত সব মহলে, সমপ্র মানবজাতির সম্মুঙে আমাদের নবী সাল্লাল্মাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পেশ করার মতো যোগ্যতা সম্পন্ন বানিয়েছেন এবং সমস্ত সৃষ্টির ওপর সম্পূর্ণ শ্রেষ্ঠত্̨ এবং দুনিয়া ও আখেরাতে সมপ্র আদম সন্তানের ওপর প্রাধান্য লাভের অধিকারী করিয়েছেন। তাই তিনি সমপ্গ নবী, রাসূল (আ.)গণের সায়্যিদ হিসেবে গণ্য হয়েছেন।



উল্লেখিত শব্দঞেলো यमिও শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্মামের বিশেষ গুণ হিসেবে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্ঠ আল্লাহর নবী আলাইহিস সালামগণ এসব উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। যেহেতু সমন্ত নবী (আ.)গণ আল্মাহরই মন্নোনিত, নির্বাচিত ও সন্তোষভাজন। সুতরাং তাঁরা সব ধরনের ওনাহ থেকে মুক্ত ও পবিত্র ছিলেন।

দুনিয়ার সব ধরনের উপাধি মানুষ তার চেষ্টা সাধনার মাধ্যমে অর্জন করতে পারে, কিন্ত নবুওত ও রেসালাত মানুষ তার চেট্টা বা সাধনার মাধ্যমে অর্জন করততে পারে না এবং কখনো পারবে না। যেহেতু নবুওত ও রেসালাত আল্মাহ फায়ালার বিশেষ দান, এগুলো কারো সাধনালद্ধ বন্জু নয়। তিনি যাকে ইচ্ছা जাকেই নবুওত রেসালাত প্রদান করে নবী ও রাসূল হিসেবে মনোনীত করেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন।
"আপনার পালনকর্তা যা ইচ্ছা সৃৃ্টি করেন এবং यাকে ইচ্ছা নবুওত ও রেসালাতের জন্য মনোনীত করেন।"

অন্য আয়াতে বলেছেন :

"আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতা ও মানুষের মধ্য থেকে রাসূল মনোনীত করেন। जাक्षাহ সর্বশশ্রাতা, সর্বদর্শী।"

## নবী রাসূল সম্পক্কে বিশেষ জ্ঞাত্য্য বিষয়

প্রथমতঃ আল্মাহ তায়ালা নবুওত ও রেসালাতের জন্য এসব মানুষকে মনোনীত ও নির্বাচিত কর্রেন। यাদের সস্পর্কে তিনি স্বীয় অনাদি ও অনন্ত জ্ঞানের মাধ্যমে একথা জানেন, তারা নবুওত ও রিসালতের जুরু দায়িত্ব পালন করার পূর্ণ যোগ্যতা রাখেন, এতে তাঁদের থেকে বিন্দু মাত্র ভুল-র্রুটি ও অবহেলা বা সংকীর্ণতা পরিলক্ষিত হওয়ার অবকাশ থাকে না এবং তাঁদের থেকে কোনো ধরনের পাপ তথা আল্মাহ-বিরোধী কোনো কথা বা কাজ সংঘটিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। তাই আল্ধাহর মনোনীত ও নির্বাচিত নবী, রাসূন থেকে কোনো ধরনের ভূল-জ্রুটি বা অযোগ্যতামূলক আচরণ বা আল্লাহ বিরোধী কোনো কাজ বা ऊুনাহ বা পাপ সংघটিত হয়নি। তাই তিনি তাঁর কোনো নবী বা রাসূলকে নবুওত বা রেসালত থেকে পদম্যুত করেননি। যেহেতু তিনি সর্বজ্ঞানী, সর্বদর্শী ও সর্বশ্রোতা, তার দেখা ও শোনা এবং জানার বাইরে একটি বালিকণাও নেই। সেহেতু আল্পাহর মনোনয়ন ও নির্বাচনে ভুল-র্রুটি হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। यেমন আল্পাহ তায়ালা বনেছেন :
"আল্লাহ তায়ালাই খুব জানেন কোथায় স্বীয় রেসালাত অর্পণ করবেন।"
(गुरा आানজাম)
নবুওত ও রেসালাত আল্পাহ তায়ালার বিশেষ দান, তিনি স্বীয় জনাদি ও অনন্ত জ্ঞান দারা যাকে নির্বাচন করবেন, তাকেই তিনি নবুওতত ও রেসালাতের জন্য মনোনীত করবেন।

সুতরাং বে বা যারা আল্মাহর কোনো নবীর (আ.) ওপর এ অভিযোগ করবে, তিনি স্বীয় দায়িত্বে র্রুটি, অবহেলা ও সংকীর্ণতা করেছেন অথবা কোনো নবী (আ.)-এর ওপর কোনো ধরনের ऊনাহর অপবাদ দেবে, সে পরোক্ষভবে আল্লাহর ওপর অভিযোগ করলো, তিনি কেনো জেনে শোনে একজন দায়িত্বেোধহীন মানুবের ওপর নবুওতের মতো একটি গুরুদায়িত্ধ অপ্পণ করলেন। অথচ আল্লাহ তায়ানার কোনো কথা বা কাজে ভুন-ক্রুটির কোনো সম্ভাবনাই নেই। ভুল-ক্র্রটি হওয়াটা দূরের কথা।

অতএব যারা এ ধরনের দৃষ্টতাপূর্ণ কাজে লিপ্ত হবে, অথবা এ ধরনের আকিদা পোষণ করবে, তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত থেকে বের হয়ে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত হবে।

## wWw.eelm.weebly.com

 আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপাধি হিসেবে ভূষিত ছিলেন। যেহেতু তাদের থেকে আল্মাহর সষ্ভষ্টির পরিপহ্হী কোনো কথা, কাজ ও ওনাহ হয়নি সেহেতু তারা সবাই নিষ্পাপ, বেখুনাহ, মাসুম এবং আল্লাহর সন্তে াষ-ভাজন ছিলেন। কারণ ও্ৰনাহর কাজ শয়তানের কুমন্তণা আর প্রবঞ্চনা ও বন প্রয়োগের মাধ্যমে সংघটিত হয়ে থাকে। যেমন তিরমিযী শরিফে হযরত আদ্দুল্মাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

"নিষচয়ই আদম সন্তানের ওপর শয়তানের বলপ্রয়োগের ক্ষমতা রয়েছে এবং ফ্েরেশতারও বল প্রয়োগের ক্ষমতা আছে। শয়তানের বল প্রঢ়োগের অর্থ হলো, মন্দ কাজ ও পাপাচারে অভ্যস্ত করানো এবং সত্যকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা।" আর ফেরেশতারা বললো প্রয়োেের অর্থ হলো, পৃণ্যের কাজে অভ্যস্ত করানো এবং সত্যকে বিশ্বাস করানো।

আর পবিত্র কোরজান সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দিচ্ছে, আল্মাহর মনোনীত ও নির্বাচিত নবী-রাসূল (আ.)গণের ওপর শয়তান্নর কুমন্ত্রণা ও প্রবঞ্চনা চলে না। যেমন आল্মাহ তায়ালা শয়তানের কথা নকল করে বলেছেন :
"হে আল্লাহ, তোমার ইজ্জতের কসম, आiমি সমস্ত মানব জাতিকে পথ্্রষ্ট ও পাপাচারে লিপ্ত করবো। কিন্ঠ এদের থেকে তোমার মনোনীত ও নির্বাচিত বান্দা (নবী-রাসূল)গণ ছাড়া।"
(সुर्रा সাw্खাত)
ওপরযুক্ত আয়াত সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, শয়তান আল্লাহর মনোনীত ও নিবাচিত বান্দা নবী-রাসূল (আ.)গণকে পাপাচারে লিপ্ত করতে পারে না, এ থেকে অক্ষম। কারণ আাল্লাহ তায়ালা তাদের থেকে ছগীরা (ছোট) ও কবিরা (বড়) ऊুনাহসমূহ সরিয়ে রেথে আপন হেফাফতে রাথেন। থেমন পবিত্র কোরআনে উল্লেখ রয়েছে, আল্লাহ তায়ালা হযরত ইউসুফ (আ.)কে জুলায়খার কুমন্ত্রণা ও কুমতলব থেকে রক্ষা করে বলেছেন :
 কবিরা) ওনাई সরিয়ে রাখি। নিচ্চ্য সে আমার মনোনীত বান্দাদ্রে একজন।"
(সূরা ইউসুফ)
ওপরयুক্ত আয়াত পরিষ্ষার প্রমাণ দিচ্ছে, আল্মাহ তায়ালা তাঁর মনোনীত ও নির্বাচিত বান্দা নবী-রাসূলদের কাছ থেকে ছগিরা ও কবিরা গুনাহ সরিয়ে রেখেছেন।

অতএব, একথা স্পস্ট হয়ে গেলো, আল্মাহর নবী সাল্লাল্ধাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামগণ থেকে কোনো ধরনেের ক্রনাহ সংঘটিত হওয়ার দূর্রে কথা, কোনো勺ुनाइ তাদের স্পর্শ করতে পারে না। তাই সমষ্ত নবী (আ.)গণ আল্পাহ সন্তে াষভাজন ছিলেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই ও থাকতে পারে না এবং ওপরযুক্ত আলোচনা থেকে এ কথা প্রমাণিত হয়, আল্ধাহর সমস্ত নবী-রাসূল (আ.)গণ মাছুম-নিষ্পাপ।

সুতরাং যারা নবীদের মাহুম-নিষ্পাপ মানে না, তারা পথভ্রষ্ট এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআাত থেকে খারিজ। তাদের অহেতুক অভিযোগের তাত্ত্বিক জবাব বিস্তারিতভাবে কোরআন-হাদিস ও যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে "সত্যের পয়গাম" নামক বই লেখে প্রকাশ করেছি। পাঠকবৃন্দের কাছে ওই বইটি পড়ার আবেদন রইলো।

## নবী ও ব্রাসূল সাল্মাল্মাए্ए আনাইহি ఆয়াসাষ্মামের

## (সংজ্ঞার) মধ্যে পার্থক্য

النى والرسول : আল্মামা তাফতাজানী (রহ.) শরহে আকাইদে নাসাফীতে নবী ও রাসূলের সংজ্ঞা বর্ণনা করে বলেছেন :


"রাসূল ওই মানুষ কে বলা হয়, যাকে আল্লাহ তায়ালা প্রেরণ করেছেন মাখলুকের কাছে দীনের আহকাম পৌছানোর জন্যে।" কেউ বলেছেন, রাসূল ওই ব্যক্তি, যাকে নতুন কেতাব দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে মাখলুকের কাছে দীনের দাওয়াত প্পীছননোর জন্যে। আর নবী ওই ব্যক্তি যাকে (আগের কেতাব অনুসারে) দীনের দাওয়াত মাখলুকের কাছে পৌছানোর দায়িত্দ দেয়া হয়েছে। অতএব এদের কथা অনুসারে প্রত্যেক রাসূল নবী ছিলেন, কিন্ঠु প্রত্যেক নবী রাসূল নন।

আর अধিকাংশ আলিমগণের মতে, নবী ও রাসূলের মধ্যে পার্থক্য তখু একটাই, নবী সেসব ব্যক্তিবর্গ, যাদেরকে আল্ধাহ তায়ালা সৃষ্টিকুলের হেদায়াত, পরিফদ্ধি ও সংস্কার সাধনের জন্যে প্রেরণ করেছেন এবং তাদের প্রতি ওহি নাযিল করে ধন্য করেছেন, চাই তাদের জন্য কোনো স্বত্্র আসমানী গ্রন্থ ও ষতন্ত্র শরিয়ত নির্ধারিত হয়ে থাকুক অথবা পূর্ববর্তী কোনো নবীর গ্রহ্ ও শরিয়তের অনুসারীগণের হেদায়াতের জন্যে আদেশপ্রাপ্ত হন। যেমন হযরত शারুন (M.) হयরত মূসা (M.)-এর গ্থ্्ছ ও শরিয়ত্রে জনুসারীগণের হেদায়াতের জন্যে আদেশপ্রাণ্ত হন।

পক্ষান্তরে রাসূল শব্দটি বিশেষভাবে ওই নবীর জন্য প্রযোজ্য, যাকে সতন্ত্র অ্ছ ও সতন্ত্র শর্রিয়ত প্রদান করা হয়েছে। আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্ধাল্gাহ . आলাইহি ওয়াসাল্মাম নবী ও রাসূল উভয় পদ বা গণের অধিকারী ছিলেন। যেমন भবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

"সে সমস্ত লোক, যারা আনুগত্য করে এ রাসূলের যিনি নিরক্ষর নবী, যার সম্পর্কে তারা নিজেদের কাছে সংরক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্রিলে লেখা পায়।"

অन্য আয়াতে নবীজীকে সম্বোধন কররে বলেছেন :
"হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষী ও সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী রূপে心্রেরণ করেছি।"

ওপরযুক্ত আয়াতদ্বয় ও আরো অনেক আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, ঋমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লা|্মাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্মাম নবী ও রাসূল উভয় পদ্দ凶 ৮ণের অধিকারী ছিলেন ।

## খতর্ম নবুওত়ের সমাপ্রি সম্পর্কে আকিদা

## 

অনুবাদ : নিশ্য় তিনি (মুহাম্মদ সা:) সর্বশেষ নবী, মুত্তাকীগণের ইমাং

: خاتم الانبياء: অর্থাৎ, আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্ধাহু আলাইহি ওয়াসাল্ধাম আল্মাহর সর্বশেষ নবী, তাঁর পরে আল্মাহর পক্ষ থেকে কোনো নবী-রাসূল আসবেন না। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হর্যেছে :

ماكان عحمد ابا احد من رجا لكم ولكن رسولُ اللهُ وخاتم النبيين.
"মুহাম্মদ সাল্লাল্মাহু আলাইহি ওয়াসাল্পাম তোমাদের কোনো ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্পাহর রাসূল এবং শেষ নবী।"
(সुরा জाइयाব)
নবী হিসেবে তিনি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী, বিশেষতঃ তাকে خاتم النبيين উপাধিতে ভূষিত করার মাধ্যমে এ কथাই প্রমাণিত হয়েছে, তিনি নবীকুলের মধ্যে অনন্য বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত শ্রেষ্ঠ ও সর্বোওমজন।

ختاتُ শব্দে দু’প্রকারের কেরাত রয়েছে, ইমাম হাসান ও ইমাম আসেমের কেরাতে خ্تে শদ্দের ঢ এর ওপর যবর রফ়েছে। অন্যান্য ইমামগণের কেরাত অনুयায়ী উক্ত ঢ এর যের বিশিষ্ট। কিন্তু উভয় কেরাতের সারমর্ম এক ও অভ্ন্ন जর্থাৎ, নবীগণের আবির্ভাব ধারার সমাপ্তি সাধনকারী। কেনোনা, مৈخ শব্দের উভয় কেরাতের একই অর্থ- শেষ, আবার উভয় শব্ম মোহরের অর্থেও ব্যবহার रয়ে থাকে। দ্বিতীয় অর্থের বেলায়ও সারকथা শেষ অর্থ দุাঁড়ায়। কেনোনা, কোনো বন্তু বহ্ধ করে দেয়ার জন্য মোহর সর্বশেষেই ব্যবহার হয়ে থাকে। যের ও যবর বিশিষ্ট خات শক্গের উভয় অর্থই কামুস, সিহাহ, লিসানুল-আরব, তাজুলউরুসস প্রভৃতি শীর্ষস্থানীয় আরবী অভিধানসমূহে রয়েছে। ওপরয়ক্ত আয়াতে
 শব্দের চাইতে নবী শক্দের মর্মার্থে ব্যাপকতা অধিক। সুতরাং আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে, তিনি নবীকুলের আগমনের ধারা সমাপ্তকারী ও সর্বশেষ আগমনকারী। চাই তিনি সতন্ত্র শরিয়তের অধিকারী হউন কিংবা পূর্ববর্তী নবীর অনুসারী হউন। এর দ্বার্রা বোঝা গেলো, আল্লাহ তায়ালার কাছে যতো প্রকরের নবী হতে পারেতাঁর (নবীজীর) মাধ্যমে এদের সবার পরিসমাল্তি ঘটলো। ঢাঁর (মুহাম্মদ সা.) পরে অন্য কোনো নবী প্রেরিত হবেন না।

यাই হোক خخات الانبياء এমন এক ऊुণ যা নবুওত ও রেসালতের পূর্ণতার ক্ষেত্রে তাঁর সর্ব্বেচচ্চ স্থান ও মর্যাদার সাক্ষ্য বহন করে। কেনোনা, প্রত্যেক বম্ভুই ক্রমান্বয়ে উন্নতির দিকে ধাবিত হয় এবং সর্র্বাচ্চ ল্খেরে পৌছলে এর পরিপূর্ণতা www.eelm.weebly.com

সাধিত হয়। আর সর্বশেষ পরিণতিই এর মোক্ষম উদ্দেশ্য। স্বয়ং কোরআনে তা স্পষ্টভারে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে :

"আজ আমি তোমাদের দীনকে পরিপৃর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের ওপর আমার নেয়ামত-অনুদান পৃর্ণ করে দিলাম। আর ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ কর্ললাম।" পৃর্ববর্তী নবী (আ.)গণের দীন নিজ নিজ যুগ অনুসারে পরিপৃণ্ণই ছিলো, কোনোটাই অসম্পূর্ণ ছিলো। কিন্ভ সার্বিক পরিপৃর্ণতার কথা সর্ব্বেতভাবে নবীজীর দীনের প্রতিই প্রত্যেজ্য, যা পূর্ববর্তী সবারই জন্য দলীল স্বর্ণপ এবং সে দীন কেয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে। এ কথা জেনে রাখা আবশ্যক, মানবতার সব ধরনের পরিপৃর্ণতা নবুওতের মধ্যে নিহিত, আর নবুওতের সব ধরনের পরিপূর্ণতা খতহে নবুওতের মধ্যে রুক্ষিত রয়েছে, সুতরাং यিনি খাতামুন নাবিয়্যিন বা শেষনবী হবেন, তিনিই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সম্্র পরিপূর্ণতার সংরক্ষণকারী হবেন। অতএব নবীজী থত্মে নবুওত তথা জ্ঞান, আমন, চান-চলন, চরিত্র, পদ, মর্यাদা এমনকি সমন্ত পরিপৃর্ণতার শেষ সীমায় উপবিষ্ট ছিলেন।

যেমন হাদিস শরিফে নবীজীর জ্ঞান সম্পর্কে বলা হয়েছে :

"আমাকে পৃর্ববর্তী এবং পরবর্তী সব ধরনের জ্ঞান দান করা হয়েছে।"
নবীজীর সর্বোত্তম চরিত্র সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :
رانَتَكَ لَعَلُ خُلُّقِ عَظِّهِ
"নিশ্য আপনি সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী।"
শেষনবী মুহাম্মদ সাল্মাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা সমন্ত নবী (আ.)গণের মর্যাদার ঊর্ধ্বে। তাই আল্লাহ তায়ালা পৃর্ববর্তী সমস্ত নবী (আ.)গণের কাছ থেকে শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্ধাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ঈমান আনা এবং তাঁর সহায়তা করার অঙ্গীকার দিয়েছেন।


"আর যখন আল্মাহ তায়ালা নবী (আ.)গণের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ ংণলেন, আমি তোমাদের যা কিছু কেতাব ও জ্ঞান দান করেছি। অতঃপর WWW.eelị.weebly.com

তোমাদের কাছে এমন এক রাসূল আসবেন, যিনি তোমাদের কেতাবকে সত্যায়িত করবেন, তথন তোমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে।"

ওপরযুক্ত আয়াতের অঙ্গীকার সম্পর্কে হযরত আলী (রা.) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আল্মাহ তায়ালা সমন্ত নবী (আ.)গণের কাছ থেকে মুহাম্মদ সাল্পাল্পাহ আলাইহি ওয়াসাল্পাম সম্পর্কে অগীকার নিয়েছেন, তাঁরা স্ষয়ং यদি তাঁর যুগ পান তবে যেনো তাঁর প্রতি ঈমান নিয়ে আসেন এবং তাঁকক সাহায্য করেন এবং স্বীয় উম্মতকে যেনো এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে যান। (মাআরিফুম্ন কোরজান)

নবীজীর খতমে নবুওত সম্পর্কে হাদিসের বর্ণনা তাওয়াতুরের সীমা পর্যন্ত পৌছে গেছে এবং এটি দীনের স্তম্ভের পরিপূরক ও অত্যাবশ্যকীয় বিষয় সাব্যত্ত হয়ে গেছে। उন্মধ্যে একটি হাদিস নিশ্নে পেশ করছি।


عليه)
"आমি এবং (পূর্ববর্তী) নবী (আ.)গণের উপমা এমন একটি প্রাসাদের সজ্গে, যার নির্মাণ কাজ খুবই সুন্দরভাবে করা হয়েছে, কিন্ন এতে একটি ইটের জায়গা ছেড়ে দেয়া হয়েছে। অতঃপর দর্শকবৃন্দের পার্শ্বে ঘুরে ঘুরে প্রাসাদের নির্মাণ কাজের সৌন্দর্যতা দেখে আশ্চর্যান্বিত হচ্ছেন। কিন্g এই ছেড়ে দেয়া ইটের জায়গার ওপর আক্ষেপ করছেন। অতএব আমিই ওই ইটের জায়গাইহু বন্ধ করেছি। আমার মাধ্যমে এই প্রাসাদের নির্মাণ কাজ সমাধ্ত করা হয়েছে। অন্য রেওয়ায়াতে আছে, আমিই নবী (আ.)গণের (আগমন) সমাপ্তকারী। অর্থাৎ, আমিই শেষ নবী।" (বুখারী ज মুসলিম)

ওপরযুক্ত আয়াত ও হাদিস সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্ধামই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী, তাঁর পরে আর কোনো নবীরাসূল आসবেন না। यদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে কোনো ধরনের নবী-রাসূল আসার সম্টাবনা থাকতো, তবে পবিত্র কোরআন-হাদিসে কোনো ইপ্গিত থাকতো। অথচ কোরআন-হাদিসে এর কোনো ইশারা বা ইপ্গিত নেই।

অতএব নবীজীর থত্রে নবুওত অস্বীকারক........................................................... নবীর আগমনে বিশ্বাসী কোরআন-সুন্নাহর আলোকে কাফির। যেমন বর্তমান যুগের কাদিয়ানী সম্প্রদায় নবীজীর খতমে নবুওতের অস্বীকারকারী এবং গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর নবুওতে বিশ্বাসী। তাই বিশ্ব মুসলিমের দৃষ্টিতে কাদিয়ানী সম্প্রদায় কাফির।

##  <br> 

অনুবাদ : মুহাম্মদ সাল্মাল্ধাহু আলাইহি ওয়াসাল্মাম সমস্ত মুত্তাকী বা আল্লাহভীরু লোকদের ইমাম।

যেহেতু মেরাজ রজনীতে নবী সাল্লাল্মাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্পাম সমস্ত নবী (আ.)গণের ইমামতী করেছেন, আর এ কথা সর্বজন স্বীকৃত, যিনি নবী (আ.) গণের ইমাম হন, তিনি মুত্তাকীগণের ইমাম হওয়া অনিবার্য ও স্বাভাবিক। কারণ কোনো মুমিন নবী (আ.) গণের চেয়ে অধিক আল্মাহ ভীরু হতে পারে না। যেহেতু তাকওয়া বা আল্মাহভীতি নবুওত্রে প্রভাব, তাক্ওয়ার প্রভাব নবুওত নয়। তাই নবী সাল্লাল্মাহু আলাইহি ওয়াসাল্মাম বলেছেন :
"আল্মাহর কসম, নিশয় আমিই তোমাদের মধ্যে (সবচেয়ে) অধিক আল্नাহকে ভয় করি এবং তাঁর তাক্ওয়া ও ভীতি অন্তরে রাখি।"

যখন এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে গেলো, নবী (আ.)গণই সমষ্ত মুমিনদের মধ্যে আল্মাহভীরু লোক ছিলেন। আর আমাদের ননবী সাল্লান্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্মাম সমস্ত নবী (আ.)গণের ইমাম, অতএব এ কथা প্রমাণিত হয়ে গেলো, আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুস্তাকিদের ইমাম।

# নবী মুহাম্মদ সাল্পাল্পাহ আলাইহি ওয়াসাল্পাম রাসূলদের সর্দার এবং আল্qাহন্ন হাবীব 



অনুবাদ : তিনিই সমস্ত রাসূল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামগণের সায়্যিদ এবং রাব্বুল আ’লামীনের বন্ধু ।
: سِبِدُ المُرُبْلِنْن আল্মাহর প্রেরিত সমস্ত নবী-রাসৃল (আ.)গণের সায়্যিদ ছিলেন। ইহকালে এবং পরকালেও তিনি এ মর্যাদায় উপবিষ্ট থাকবেন। যেমন হাদিস শরিফে নবী সাল্পাল্নাহু আলাইহি ওয়াসাল্ধাম বলেছেন :

"আমি কেয়ামতের দিন আদম সন্তানদের সায়্যিদ থাকব আর এতে কোনো গর্ব নয়, আমার হাতে হামদের পতাকা থাকবে আর এতে কোনো গর্ব নয়, আদম (আ.) থেকে নিয়ে সব নবীই এই দিন আমার পতাকার নিচে থাকবেন। আর সর্ব প্রথমে আমারই কবর খোড়া হবে, আর এতে"কোনো গর্ব নয়।"
(তিরমিযী)
নবীজীর সায়্যিদ হওয়ার প্রভাব পূর্ববতী ও পরবর্তী সব লোকের সামনে পরিপৃর্ণভাবে কেয়ামতের দিনই প্রকাশ হবে, তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় হাদিসে বিশেষভাবে এইদিনের কথা উল্লেখ করেছেন। নতুবা নবীজীর জন্মকাল থেকে নিয়ে কেয়ামত পর্যন্ত সর্বকালে তিনিই সায়িযিদ হিসেবে ছিলেন এবং থাকবেন, অন্য কেউ নয়। এমন হবে না, তিনি এক সময় বা একদিন সায়্যিদ থাকবেন আর অন্যসময় বা অন্যদিন সায়্যিদ থাকবেন না। বরং তিনি চিরকাল সায়িয়িদ পদে উপবিষ্ট থাকবেন।
'رَبَبْبُ ربَب الْعْلِمْينَ প্রিয়জন। যেমন হাদিস শরিফে উল্লেখ রয়েছে, হযরত আব্দুল্নাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকজন সাহাবি এসে আলাপ করছিনেন, এমন সময় নবী সাল্ধাল্মাহ আলাইহি ওয়াসাল্ধাম wWW.eélm.weebly.com

घর থেকে বের হয়ে তাদের কাছে গিয়ে পৌছলেন। তখন তাদের পরস্পর आলোচনা করতে শোনলেন, কেউ বলছেন, আল্পাহ তায়ালা ইব্রাহীম (আ.)কে খলিল বানিয়েছেন। কেউ বলছেন, আল্মাহ তায়ালা মূসা (আা.)-এর সঙ্ে পূর্ণভাবে সরাসরি কথা বলেছেন। কেউ বলছেন, ঈসা (আ.) আল্লাহর কালেমাহ এবং তাঁর র্గহ। কেউ বনছেন, আল্লাহ তায়ালা আদম (আ.)কে সফী বানিয়েছেন। অতঃপর নবীজী তাদের সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন :



"निष亠় আমি তোমাদের কথা শোনেছি, নি"চয় ইব্রাহীম (আ.) আল্লাহর খলিল তিনি তেমনি ছিলেন। আর মূসা (আ.) নাজীয়ুল্ধাহ তিনি তেমনি ছিলেন, আর ঈসা (আ.) রুহুল্মাহ ও কালিমাতুল্মাহ তিনি তেমনি ছিলেন, আর আদম (আ.) সফিয্যুল্মাহ তিনি তেমনিই ছিলেন। জেনে রেথো, আমি হাবিবুল্মাহ এতে আমার কোনো গর্ব নয়।"
(তির্যমিযী)
আর যেসব গুণাবनीর অধিকারীগণের জন্য আল্লাহ তায়ালা স্বীয় মহব্বত ও ভালোবাসার কথা পবিত্র কোরআনে প্রকাশ করেছেন, সেসব ুুণাবলী শেষনবী মুহাম্মদ সাল্লা|্ধাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম্মে মধ্যে পরিপৃর্ণভাবে বিদ্যমান ছিলো। যেমন আল্নাহ তায়ালা বলেছেন।

"নিষয়ই আল্লাহ তায়ানা অনুগ্রহকারীদের, তওবাকারীদের এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।"

"निশ্য আল্মাহ তায়ালা মুত্তাকিদের ভালোবাসেন।"
"নিশয়ই আল্লাহ তায়ালা ভরসাকরী ও ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন।"
"निষ্য় আল্মাহ তায়ালা ধৈর্য্যধারণকারী এবং ওই সব লোকদের ভলোবাসেন, যারা তাঁর সঞ্গে সাবিব্দ্ধভাবে লড়াই করেন।" WWW.eelm.Weébly.com

ওপরযুক্ত আয়াতসমূহ্ আাল্নাহ তায়ালার ভালোবাসার যেসব ওুাবनীর কथা

 ঘটেছে এđং সং্রকিষিত ছিলো। অতএব শেষ নবী সাল্ধাল্øাহ জানাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্গ সৃষ্টিत মধ্যে প্রিপালকের ল্রেষ্ঠতরে ব্দ্র ছিলেন।

## শেষ নবী সাল্মাল্মাহ্ আলাইহি ওয়াসা|্মামের্র পর সবধ্রন্নর নবুওতের্গ দাবিদার্র ভ্রাষ্ত ও ভ্রীষ্ঠ



অনুবাদ : নবী মুহাম্মদ সাল্পাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্ধামের পর নবুওতের যেসব দাবি উথ্থাপিত হয়সবই ভ্রান্ত, ভ্রষ্ট এবং প্রবৃত্তি প্রসূত।
 করার পর, নবুওতের যে সব দাবি উত্থাপিত হয় এসবই ভ্রষ্টতা, ভ্রান্ত এবং প্রবৃত্তি পরায়ণতা। এর দাবিদার এবং এর অনুসারীরা পথভ্রষ্ট, নফ্ছ পূজারী কাফির। यেমন হাদিস শরিফে নবীজী বলেছেন :

رَسُولّ (متفق عليه)
"কেয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত অন্ততঃ ত্রিশটির মতো এমন দাজ্জান মিথ্যুক না আসবে, যারা প্রত্যেকে বলবে, সে (নবী) রাসৃল।" (বুभা木ী, มুসলিম)
অন্য হাদিসে আছে :


"इযরত ছাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, রাসৃনুল্মাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে থেকে ब্রিশটি মিথ্যাবাদী বের হবে, তাদের প্রত্যেকেই দাবি করবে, সে নবী। অথচ আমিই শেষ; আমার পর আর কোনো নবী আস<্বন না।"

পবিত্র কোরআনে আল্মাহ তায়ালা বলেছেন :

"মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের পুরুষদের মধ্যে থেকে কারো পিতা নন; বরং তিনি আল্মাহর রাসূল এবং শেষ নবী।" আরো অসংখ্য আয়াতে কোরআনী ও আহাদিসে নববীতে নবীজীর খতমে নবুওতের ওপর সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্চে।

সুতরাং যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্মাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর কোনো ধরনের নবুওতের দাবি করবে, অथবা অন্য কোনো নবী আসার বিশ্বাসী হবে, সে যেনো নবীজীর খতমে নবুওত সম্প্র্কীয় সমস্ত আয়াতে কোরআনী এবং আহাদিসে নববীকে অস্বীকার করলো। আর যে ব্যক্তি কোরআনের একটি আয়াত বা হাদিসে মুতাওয়াতিরকে অস্বীকার কর্রেে সে ঈমান হারা হয়ে কাফির হয়ে যাবে।

অতএব বর্তমান যুগের গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর নবুওতে বিশ্বাসী লোকেরা কাফির। ইসলাম থেকে বহির্ভূত দল। মুহাম্মদ সাল্পাল্ধাহু আলাইহি ওয়াসাল্মামের খতমে নবুওতে বিশ্বাসী মুমিনদের জন্য কাদিয়ানীদের সজ্গে কোনো ধরনের ধর্মীয় সম্পর্ক রাখা অবৈধ হারাম।

## মহানবী সাম্মাম্মাহ্ আলাইহি ওয়াসাম্মাম কি সমগ্গ সৃষ্টিন নবী ছিলেন?

অনুবাদ : তিনিই প্রেরিত হয়েছেন সমস্ত জিন এবং সমগ্গ মাখলুকের প্রতি সত্য ও হেদায়াত এবং নূর ও জ্যোতি সহকারে।
 ওয়াসাল্লামকে সমস্ত জিন এবং মানবজাতি তথা সমগ্র বিশ্বের সকল সৃষ্টির প্রতি সত্য मীন ও হেদায়াত এবং নূর ও জ্যোতি- কোরআন দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে পূর্বকার যুগের নবী-রাসূল (আ.)গণের কাউকে কোনো গোত্র বা সম্প্রদায়ের প্রতি, কাউকে কোনো এক দেশের প্রতি প্রেরণ করা হতো। আর শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্ণ বিশ্বের সমস্ত সৃষ্টির প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে। এটা তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যেমন আল্লাহ তায়ালা www.eelm.weebly.com

কোরআনে বলেছেন :
"পরম করুণাময় তিনি যিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন।" यাতে ঢা বিশ্ব জপতের জন্যে সতর্ককারী হয়। ওপরযুক্ত আয়াতে
 রেসালত ও নবুওত সম্্র বিশ্ব জগতের জন্যে। পৃর্ববর্তী নবী, রাসূন (आা.)গণ এর্রপ ছিলেন না। তাঁদের নবুওত ও রেসালত বিশেষ দল ও বিশেষ স্থান বা দেশের জন্যে নির্দিট্ট ছিলো। (মাআরিযুন কোরজন)

অন্য আয়াতে বনা হয়েছে :

"তুমি বলে দাও, হে মানব মঙ্জলী! নিষ্য় আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্মাহর প্রের্রিত রাসূল।

ইবনে কাছির মুছনাদে আহমদ প্রন্থের বরাত দিয়ে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সনদের সজ্গে উদ্ধৃত করে বলেছেন, গযওয়ায়ে তাবুকের সময় রাসৃলে কারীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্ধাম তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের ভয় হচ্ছিলো শক্ররা এ অবস্থায় আক্রম্ করে বসে নাকি। তাই তারা হজুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম্রে চারদিকে সমবেত হয়ে গেলেন। হুজুর (সা.) নামাজ শেষে বলেছেন, আজকের রাতে আমাকে এমন পাচচি বিষয় দান করা হয়েছে যা আমার আগে আর কোনো নবী-রাসূলকে দেয়া হয়নি। তার একটি হলো, আমার রেসালাত ও নবুওতকে সমগ্গ দুনিয়ার সব জাতিসমূহের জন্যে ব্যাপক করা হয়েছে। আর আমার আগে যত নবী-রাসূলই এরেছিলেন, তাদের দাওয়াত ও আবির্ভাব নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সজ্গে-সম্পৃক্ত ছিলো।

নবীজীকে সম্বোধন করে অন্য আয়াতে বলা হয়েছে :

## 

"আমি তোমাকে সমপ্গ মানবজাতির জন্যে সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রुপে পাঠিয়েছি।"

অন্য আয়াতে আল্মাহ তায়ালা বলেছেন :
www.eelm.weebly.ćom

"যখন আমি একদল জিনকে আপনার প্রতি আকৃষ্ট করে দিলাম, তারা কোরআন পাঠ শোনছিলো। তারা যখন কোরআন পাঠঠর জায়গায় উপস্থিত হলো তখন তারা পরস্পর বললো, চুপ থাকো। অতঃপর যথন পাঠ সমাপ্ত হলো তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে সতর্ককারী রূপে ফিরে গেলো। তারা বললো, ছে আমাদের সম্প্রদায়, আমরা এমন এক কেতাব শোনেছি, যা মূসা (আ.)-এর পর অবতীর্ণ হয়েছে। এ কেতাব পৃর্ববর্তী সব কেতাবের সত্যায়ন করে, সত্যধর্ম ও সরলপথের দিকে পথ প্রদর্শন করে। হে আমাদের সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর দিকে আহ্নানকারীর কথা মান্য করো এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। তিনি তোমাদের তুনাহ মার্জনা করবেন এবং তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তি দেবেন।"

ওপরযুক্ত আয়াতসমূহ স্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্মাহু আলাইহি ওয়াসাল্মাম সমস্ত জিন ও মানবজাতি তথা সমগ্গ বিশ্বের সৃষ্টির প্রতি রাসূল रিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। মুসनिম শরিফের একটি হাদিসে আছে, নবী সাল্মাল্মাহ আলাইহি ওয়াসাল্মাম বলেছেন :

"আমাকে ছয়টি বিষয়ে সমস্ত নবী (আ.) গণের ওপর মর্যাদা দেয়া হয়েছে (তন্মধ্যে) আমাকে বিশ জগতের সমগ্গ সৃষ্টির প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে এবং আমার মাধ্যমে নবুওত সমাপ্ত করা হয়েছে।" ওপরযুক্ত হাদিস এবং আরো অনেক হাদিসসমূহ সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্পাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্গ বিশ্ব জগতের জন্যে রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। অতএব কোরআন-সুন্নাহর আলোকে এ কথা দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে গেলো, মুহাম্মদ সাল্লাল্ধাহহ আলাইহি ওয়াসাল্ধাম শেষনবী এবং সমগ্গ বিশ্ব জগতের নবী, তাঁর পরে এ জগতে আর কেউ নবী হিসেবে আসবেন না। এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা-বিশ্বাস।

## www.eelm.weebly.com

# কোর্রান সम্পকে আকিদা : কোর্রজন আল্মাহর্র কালাম এবং তাঁ্ন পক্ক থেকে ఆহি হিসেবে অবতীর্ণ 




जनूবাদ : নিচ্য়ই কোরজান আাল্লাহর কালাম, এট তঁরই কাছে হতে (সাধারণ) কথাবার্তার পদ্জতি ছাড়া (কथা হিতেবে) প্রকাশ হর্যেছে। জার আল্gাহ
 ওशী হিলেবে অবতীর্ করেছেন এবং মুমিনগণ তাঁকে $এ$ ব্যাপারে সত্য বলে বিশ্যাস (সত্যায়িত) করেছেন এবং তারা দৃए় বিশাস করেছেন, তা বাঠ্তবিকই আল্gাহর কালাম, বিশ্ব লোকের কथার ন্যায় কোনো সৃষ্ট ব্ট্য নয়।
 সাধারণ ক্থাবার্তার পদ্ধি ছড়াই তাঁর থেকে প্রকাশ হয়েছে।

কালাম! आল্লাহ তায়াनाর ছিফাতসমূহ্থে মধ্যে একটি ছিফাত। তিनि তांत
 কালাম-কথোপকथनটি মানবজতি তथা কোেো মাখলুকের কথাবার্তার পদ্জতিতে নয়। वেমন পবি্র কোরআাে বনা হয়েছে-
 করেছেন।

জন্য আয়াতে বলেছেন :
"এঞেলো আল্লাহ তায়ানার আয়াতসমূহ, একে আমি যথাযথভাবে পড়ে


তেলাওয়াত করাঢাও এক প্রকার কथা বনা। প্রকাশ্যে অথবা গোপনে কथা
 আয়াতের মাষ্যত্ম কথোপকথন কর্রে এবe গোপনীয়জजবে কথা বলেন অর্থাৎ, www.eelm.weebly.com

মাখলুকের অন্তরে কোনো কথা ঢেলে দেন। মোটকথা, আল্মাহ তায়ালা কথা বলেন, কিঙ্ভ আমাদের কথার মতো নয়। তিনি শোনেন কিন্ট আমদের শোনার মতো নয়। কারণ মানুষের কথা বলার কাইফিয়াত ও কাম্মিয়াত তথা পদ্ধতি ও পরিমাণ নেই। কারণ পদ্ধতি ও পরিমাণ হওয়া দেহের বৈশিষ্ট্য আর আল্লাহর সত্তা দেহ এবং দেহের বৈশিষ্ট্যাবলী থেকে মুক্ত ও পবিত্র। যেমন আল্লাহ তায়ালা


অতএব প্রমাণিত হয়ে গেলো, কোরআন আল্লাহর কালাম। তাঁর থেকেই প্রকাশ হয়েছে। তাই লেখক লেছেছেন :

## مِنْهُ بَدَاَ بِلاَكْفِيْةٍ ََرْلَا

"এ কোরআন আল্মাহর সত্তা থেকেই প্রকাশ হয়েছে কথাবার্তার পদ্ধতি ছাড়া।" কেনোনা, আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনকে স্বীয় সত্তার সজ্গে সংয়ক্ত করেছেন এবং তাঁর থেকে এর প্রকাশ বা অবতীর্ণ হওয়ার কথা স্বয়ং কোরআনে ঘোষণা করেছেন।

"পরম ক্ষমতাশীল প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে এ কেতাব অবতীর্গ।"
অন্য আয়াতে বলেছেন :

"এ কেতাব (আল-কোরআন) অবতীর্ণ হয়েছে বিশ্ব পালনকর্তার কাছে থেকে এতে কোনো সন্দেহ নেই।" •

ওপরযুক্ত আয়াতদ্বয় সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, কোরআন আল্মাহ তায়ালার কাছ থেকেই অবতীর্ণ হয়েছে, অন্য কোথা থেকে নয়।

অন্য আয়াতে বলেছেন :
"এগুনো সুস্পষ্ট গ্বন্থের আয়াত, আমি একে আরবী ভাষায় কোরআন \&々সেবে অবতীর্ণ করেছি।"

ওপরযুক্ত আয়াতসমূহ পরিষ্ষার প্রমাণ দিচ্ছে, কোরআন আল্মাহর কালাম, ৬ার কাছে থেকেই কোর্ান হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্ন মুতাজিলা সম্প্রদায় গলে, আল্লাহ তায়ালা প্রথমে (কালাম) কোরআনকে এক স্থানে সৃষ্টি করেছেন। অ心ঃপর এই কালাম কোরআনকে এই স্থান থেকে অবতীর্ণ করেছেন। তাদের এ WWW.eelm.weebly.com

কথাটির বিভ্রান্তি ওপরযুক্ত আয়াতসমূহ এবং আরো অনেক আয়াতে কোরআনী ও আহাদিসে নববি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে।
 নবী সাল্লা|্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ওহীর মাষ্যমে অবতীর্ণ করেছেন। যেমন আল্মাহ তায়ালা বলেছেন :
"আর আমার প্রতি এ কোরআন ওફি-প্রত্যাদেশ করা হয়েছে, যাতে আমি তোমাদের এবং যাদের কাছে এ কোরআন পৌছবে সবাইকে ভীতি প্রদর্শন করি।" (সূরা আনআম)

অন্য আয়াতে বলেছেন :

"সে মতে, আমি এ কোরআন তোমার কাছে ওহী" (অব্টীণ) করেছি।" (সূরা ইউসুফ)

অন্য আয়াতে বলেছেন :

"তুমি পাঠ কর তোমার প্রতি ওহীকৃত (প্রত্যাদিষ্ট) কেতাব।" (সূরা আনকাবুত)

ওপরयুক্ত আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা ওহীর মাধ্যমে চাँর নবী সাল্লাল্লাহ্ आলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এই কোরআন অবতীর্ণ করেছেন। এটি থ্ু কোরআন অথবা নবীজীর দাবি নয়; বরং নবী সাল্gাল্পাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়ায়ে নবুওতের প্রথম দিন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত সব যুগের এক আল্ধাহ বিশ্বাসী এবং নবী বিশ্বাসী লোকদের এই বিশ্বাস, আলকোরজন স্বীয় শব্দাবলী ও (মায়ানী) অর্থসমূহসহ আল্লাহর কালাম, আল্লাহর বাণী। শব্দাবলী ও অর্থসহ আল্মাহ তায়ালা কালাম (কথোপকথন) করেছেন। এতে কোনো মুমিনের দ্বিমত নেই।

কিন্ভ যু’তাযেলি সমপ্রদায় বলে, কোরআন ধারণা সৃষ্টির মাধ্যমে জিব্রাঈলের অন্তরে অবতরণ করেছে, অতঃপর জ্ব্রাঈল (আ.) একে তাঁর ভাষায় ব্যক্ত করেছেন এবং প্রত্যেক যুগের নাস্তিক, মুরতাদরা বলে থাকে, কোরজান মুহাম্মদ সাল্লাল্মাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্মামের স্বীয় চিন্তা, গবেষণা, বুদ্ধি ও বিবেক দ্বারা বানিয়েছেন।

ওপরোল্ধিথিত আয়াত এবং আয়ো অনেফ আয়াতে কোরআনী ও আহাদিসে নববি এসব বাতিল পথল্রষ্ট কাষ্ষিয় সম্প্রদায়ের বিভ্রান্তিকর উক্তির ভ্রান্তি প্রমাণ করেছে এবং কেয়ামত পর্যষ্ভ এরে প্রত্যাখ্যান করতেই থাকবে।

## وُآيقْنُوْا أَنَّهَكَلَمُ اللِّ تَعَلى

অর্থাৎ, সর্বयুগের সত্যিকারের্গ মুমিনগণ এ কথ্থা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, কোরআন বাস্তবিকই আল্লাহর্র বালাম, এতে সক্সেহের কোনো অবকাশ নেই এবং এ কথার দৃঢ় বিশ্বাস রাথেন, মাখলুকের সৃষ্ট কালামের মতো কোরআান সৃষ্ট বম্ট নয়। যেহেহু পবিত্র কোর্গজন B হাদিসের কোথাও কোরআনকে মাখলুক বना হয়নি। যেমন পবিত্র কোয্রআনে বनা হয়েছে :

## .وَكَلَّمَالشُمُوْسَى تَكْلِيمَا

"আল্মাহ তায়ালা মূসা (আ.)-এর্ন সজ্রে সরাসরি কথোপকথন করেছেন।"
 আল্মাহ তায়ালা মূসা (আা.)-এর बन्য স্বীয় কালাম সৃষ্টি করেছেন।

অন্য আয়াতে বলেছেন :
"যঈখন মূসা (আ.) আমার প্রত্র্রুতির সময় অনুযায়ী এসে হাযির হলেন এবং তাঁর সহ্গে তাঁর প্রতিপালক কथা বললেন।" অত্র আয়াতে এ কথা বলেন নি,

সেহেতু সমন্ত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা বিশ্বের খঁটি মুসলমানগণের মধ্যে কেউ কোরআনকে মাখলুক বলেননি ।

কিন্ভু মুতাuেনী সম্প্রদায় কোরআনকে মাখলুক বলে।
ওপরোল্মিথিত প্রমাণাদিতে মু’তাযেলিদের এ বিভ্রান্তিকর উক্তির ভ্রান্তি প্রমাণিত হরো।

# যারা পবিত্র কোব্রজানকে আাল্পাহর্র <br> <br> কালাম মানে না তার্পা কাফি্র 

 <br> <br> কালাম মানে না তার্পা কাফি্র}

অনুবাদ : অতএব ব্ ব্যকি কোরজান শোনে এই ধারণা পোমণ করে, এটি মানুষ্রে কালাম, তাহলে নিষ্য় সে কাফ্রি হয়ে যাবে।

## 

"বে ব্যক্তি পবির্র কোরজান লোনে একে আপ্পাহর কানাম বলে বিশাস করার পরিব<্তে মানুষের কালাম বলে বিশাস বা ধারণা করবে, সে কাফ্রি হয়ে যাবে।" ব্রেহু জাল্লাহ ঢায়ালা পবিও কোরজানকে কালামুল্gাহ বনেছেন। বেমন পবিত্র কোরজানে বলেছেন :


"আার মুশর্কিকদের কে৬ यদি তোমার কাছে জা্রয় প্রার্থনা কনর, তবে তাকে আা্রয় দাও, বে পর্যভ সে আg্মাহর কালাম শোনতে পার্। অতঃপর তাকে তার निরাभদ স্থানে পপोছছ দাও। কারণ তারা অজ্ঞ সশ্্রদায়।" (সুরা ঢওবা)
 কালাय বলেছেন। সুতরাং ব্যে ব্যক্তি কোরজানকে মানুষের কালাম বলবে, সে উক্ত আয়াতকে অস্থীকার করুলো এবং এর বির্রেধী বা প্রতিবাদী ও বিবাদী প্রমাপিত হলো, জার বে ব্যক্তি পািত্র কোরজানের কোনো একটি আয়াত অन्ধীকার ক্রবে অথবা এর বির্রোখী বা পতিবাদী ও বিবাদী প্রমাণিত হবে निঃস্দ্দেরে সে কাষির।



जनूবাদ : জার জাল্gাহ जয়ালা এজূপ ধারণা পোষণকারীর প্রতি নিন্দাবাদ ও দোষার্রোপ করেছেন এবং তাকে জাহন্নাম্রে শাস্তি প্রদানের ধমক দিয়েছেন। व্যেন তিনি বলেছেন, অতিসতুর आমি তাকে জাহান্নাম্ নিক্ষেপ করবো। www.eelm.weebly.com

भুতরাং আল্নাহ তায়ালা যখন ওই ব্যক্তিকে（ছকর নামী）জাহান্ধামের ধ্মক Inলেন खে বলে， ๒খन আমরা জানতে পারলাম，নিঃসন্দেহে কোরআন মানুষের সৃষ্টিকর্তার巾｜লাম। সুতরাং মানুষের কালামের সজ্গে এর কোনো সামఱস্য বা সাদৃশ্য এাখেনি এবং কোনো সামঞ্রস্য বা সাদৃশ্য নেইই।
 ৫শনো মাখলুকের কালাম নয়। তাই আল্পাহ তায়ালা এসব লোকদের নিন্দা ও पণণ এবং তিরষ্কার করেছেন এবং তাদের জাহান্নামের ধমক দিয়ে ভীতি প্রদর্শন পরেছেন। यারা পবিত্র কোরআনকে আল্মাহর কালাম বনে বিশ্বাস করে না；বরং একে মানুষের কালাম মনে করে বেড়ায়। কোরআন যদি আল্লাহর কালাম না ঢতো তাহলে আল্মাহ তায়ালা এর অস্ষীকারকারীকে নিন্দা ও জাহান্নামের ধমক ｜मততেন না। সুতরাং কোরআন আল্মাহর কালাম অমান্যকারীকে জাহান্নামের ধমক ॥। ডীতি প্রদর্শন করাটাই কোরআন আল্মাহর কালাম হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ，এতে หন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।
 xケে কোন্না সাদৃশ্য বা সামঞ্রস্য রাথ্ না। কারণ আল্লাহর সగ্তা এবং তাঁর ঋन্যান্য ছিফাত যেমন অনাদি，তেমন ঢাঁর কালাম ञুণিও অনাদি। আর মানুষ山।4ং তার সমস্ত ছিফাত যেমন নতুন সৃষ্ট। মানুষের কালামও নবসৃষ্ট। আর

 ॥৷তে পারে না।

অতএব আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বলেন，যেমন আল্লাহ তায়ালা⿴囗十⿵冂卄 lo＠আমাদের ক্ষমতা ও শক্তির মতো নয়। তিনি দেখেন ও শোনেন， lany আমাদের দেখা ও শোনার মতো নয়। তেমন আল্লাহ তায়ালা কালাম করেন， 19．N আমাদের কালামের মতো নয।

## জাধ্পাহকে যে কোনো ব্যাপারে মানুষের শণের সजে তুলना मেয়া বৈষ নয়


 কোনো யণণ ঘারা বিশেষিত করবে, সে কাষিন্র रয়ে যাবে। অতএব যে ব্যজি এ ব্যাপারে জ্ঞা বা অত্তদৃষ্টিতে দেখবে, সে উপদেশ অ্রহণ করবে। आর লে

 नन।



 বলেছেন :
"কোনো কিছুই আল্মাহর অনুর্ূপ (মতো) নয়। তিনিই সব শোনেন দেখেন।"

ওপরযুক্ত আয়াত স্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, আল্লাহর জাত বা ছিযাতসমূহের সহে মানুষ কোনো মাখলুকের জাত বা जुণাবলীর কোনো ধরনের তুলনা নেই ও হতে পারে না। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্মাহর জাত বা ছিফাতকে মানুষ তथা কোনো' মাখলুকের ওুণাবলীর সঙ্গ তুলনা দিলো, সে ওপরযুক্ত আয়াতে কোরানীীকে যেনো অস্বীকার করলো। আর যে ব্যক্তি পবিত্র কোরআনের কোনো একটি আয়াত অন্ধীকার করবে, সে কাফির হয়ে যাবে। অতএব আল্লাহর জাত বা ছিফাতকে মাখলুকের সজ্গে তুলনা দাতা এবং আল্লাহর জন্য মাখলুকের কোনো গুণ সাব্যস্তকারী কাফির।

এভাবে আল্লাহর গুণাবनী অন্মীক্র করা কফষ্রী। যেহেতু আল্মাহ তায়ালা
 www.eelm.weebly.com

ખবতীর্ণ করেছেন। यেমন এক আয়াতে বলেছেন，তিনিই সর্ষশ্রোতা ও সর্বদর্শী－ وَهُوْ السَّمِيْعُ الْبُمِبر

 অন্য आয়াত বলেছেন，তিনিই সূহ্ণ জ্ঞাनी সম্যক জ্ঞাত－＇
 الْقَدِّنْ
 أْفَفُرُر

আল্ছাহর আরো অনেক আছমায়ে হছনা বা শুণবাচক সুন্দর নাম রয়েছে। যা サবিত্র কোরআন হাদিসে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্মাহর ছিফাত अग্ধীকার করবে，সে যেনো আল্লাহর ছিফাত সম্পর্কীয় আয়াত ও হাদিসসমূহ ঋস্ধীকার করলো। আর যে ব্যক্তি কোরআনের কোনো আয়াত অস্পীকার করবে， भে কাফিরা হয়ে যাবে।

অতএব আল্পাহর গুণাবলী অস্বীকারকারী কাফির，ফালাসফী এবং yুতাযিলীরা আল্লাহর બণাবनীকে অস্ধীকার করে। আর কাররামীয়ারা আল্মাহর ｜セফাতসমূহকে হাদেস－নবাগত，ক্ষণস্থায়ী মানেন এবং চিরস্থায়ী হఆয়াকে অ ্ধীকার করেন।

মোটকথা，আল্লাহর－ছিফাত ওণাবনী অস্বীকারকারীদের অনেক দল রয়েছে। ৬দের সব দনই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত থেকে খারিজ，আর এদের ।ণানো কোনো দল কাফির হয়ে যাবে।

অর্থাৎ，আল্লাহর ছিফাত অস্থীকারকারীীদর সম্পর্কে সতর্কবাণী শোনে
 い। $\ddagger$ ই ইহদীরা মূসা（আ．）কে বनেছিলো ：
لَنْ نُوْ مِنَ لكَ حَتُّ نَرَى اللَّجَهْرَة"
＂আমরা কখনো ঈমান আনবো না，যতক্ষণ পর্যস্ত আল্মাহকে সম্মুথে দেখবো川｜＂

তাদের এই বিব্রান্তিকর কথার কারণ ছিলো, আল্লাহর সত্তা এবং তাঁর刃ুণাবলীকে মাখলুকের সত্তার সাদৃশ্য এবং ওুণাবনীর মতো মনে করা। যেমন মানুষ একে অন্যের সন্গে আলাপ করার বেলায় একে অন্যকে সামনা সামনি স্ষচক্ষে দেখতে পায়, তেমন আল্পাহকে স্ষচক্ষে দেখার দাবি বা শর্ত তারা লাগল, তাদের ধারণা আল্মাহর সত্তা ও মানুষের মতো আকার-আকৃতি সম্পন্ন, আার যেমন মানুষের মুখের কথা আমাদের কানে শোনতে পারি, তেমন আল্লাহর্প কথাও আমাদের কানে শোনতে পারবো। তাই তারা ওপরোল্লিথিত দাবি বা শত্ত পেশ করেছিনো। অথচ তাদের এই ধারণা ও দাবি একেবারে ভ্রান্ত ও বিভ্রায়ি কর। কারণ, আল্লাহর জাত ও ছিফাতের সক্গে মাখলুকের জাত ও ছিফাতजুণাবলীর কোনো তুলনা হতে পারে না। তাই লেখক মাখলুক এবং তার্র ஸুণাবলীকে আল্ছাহর জাত এবং তাঁর শুণাবলীর সজ্গে তুলনা দেয়াকে কুফরী বনে আখ্যা দিয়েছেন।

কেনোনা, আল্পাহ তায়ানা পবিত্র কোরআনে বলেছেন :
 নেই। সুতরাং আল্পাহর জাত ও ছিফততর সন্গে কোনো কিছুকে তুলনা দেয়া থেকে বিরতত থাকা সত্যিকারের মুমিনের জন্য একান্ত কর্তব্য।

## আম্মাহ্র দর্শন সম্পর্কে আকিদা

অনুবাদ : জান্নাত বাসীদের জন্য আল্মাহর তায়ালার দর্শন লাভ সত্য। তা হবে বিনা পরিবেষ্টনে এবং (আমাদের বোধগম্য) কোনো ধরণ বা প্রকৃতি ব্যতিরেকে। যেমন আমাদের প্রতিপালকের কেতাবে এই সম্পর্কে স্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে : সেদিন অনেক মুখমөল উজ্জৃল সজীী হবে, তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে দৃষ্টিমান থাকবে। (সূরা কিয়ামাহ)

ওপরযযুক্ত আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, পরকালে জান্নাতিগণ চর্মচক্ষে আল্লাহর দর্শন লাভ করবেন। সমস্ত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এ মতো পোষণ করেন, এতে কারো দ্বিমত নেই।


উত্তর্ন : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতামত হলো, দুনিয়াতে দৃষ্টিশক্তি বা চক্ষু দ্বার্রা আল্পাহকে দেयা সম্ভব। এ কथাটি যুক্তি এবং শরিয়ত দ্বারা প্রমাণিত। পক্ষান্তরে সু'তাষ্রিনা, ঋওয়ারিজ, ইমামিয়া জাহমিয়া সাধারণভাবে অর্থাৎ, ইহকাল ও পরকানে মুমিনদের জন্য আল্নাহর দর্শন অস্বীকার করে এবং অসম্ভব বলে। কিন্g তাব্দা চাদের এই ভ্রাত্ত মতামতের পক্ষে একটি যুক্তি পেশ করেন, কোনো জিনিসের দর্শন লাজের खন্যে কয়েকটি শর্ত রয়েছে। (১) দর্শকের মধ্যে বম্ভু দর্শন কব্রার্র শক্তি থাকা। (২) দর্শনের বষ্ভুটি আলোর মধ্যে থাকা। (৩) এই ব太্জুটি দর্শটেট্গ সামনের দিকে থাকা। (8) এই বस্টটি অত্যধিক দূরে এবং অত্যধিক কাছে না হওয্না; বরং দেখার উপযুক্ত श্থানে হওয়া। কারণ অত্যধিক দূরের কার্রণে দেখা অসম্টব হয় এবং অত্যধিক কাছে হলেও দেখা অসম্ভব হয়। অতএব দেখাব্ব উপযোগী স্থানে বম্ভুটি থাকতে হবে। কিন্নु আল্ধাহর সত্তা স্থান, কাল ও দিক থেকে মুক্ত ও পবিত্র। সুতরাং আল্লাহর সত্তার মধ্যে দর্শনের শর্তসমূহ পাওয়া অসম্টব। অতএব আল্পাহর দর্শন অসম্ভব। পক্ষান্তরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জাयাজাত বলেন, आল্মাহ তায়ালা যখন স্বীয় দর্শনের কথা বলেছেন এবং তাঁর সত্যবাদী রাসূন সাল্লাল্লাহ্হ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দর্শনের কथা উন্লেখ করেছেন, ত্খন এ দর্শনের বিপক্ষে কোনো ধরনের প্রশ্ন বা যুক্তি উথ্থাপন করা মুমিনের জন্য ঠিক হবে না। কারণ মুমিনের জন্য কর্তব্য হলো আল্নাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্পামের কথাঙ্লো নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করা এবং নির্দ্বিয়় লেনে নেয়া এবং কাইফিয়াত- পদ্ধতি তালাশ না করাঁ; বরং এ সবের ইল্ম আল্মাহর কাছে ন্যস্ত করা।

বিরোধীদের প্রমাণ খ৫নে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বলেন, যেসব কারণে আল্লাহর দর্শন অসম্ট্ব মনে করা হয়, এসব কারণ বা বस্জুকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর শক্তি দ্বারা সস্টব করে বান্দার জন্য তাঁর দিদার সহজ করে দিতে পারেন। যেহেতু তিনি সর্বষ্ষমতার অধিকারী। যেমন আল্নাহ তায়ালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্পামকে সামনে ও পেছনে উভয়দিক দিয়ে দেখার ক্মতা দিয়েছিলেন।

ম্বিতীয়তঃ পবিত্র কোরজানে আছে, আল্লাহর নবী মূসা (আ.) আল্লাহর কাছে

"হে আমার প্রতিপালক! ডুমি আমাকে দেথা দাও, আমি তোমাকে দেখবো তোমার দিকে তাকাবো।"

यদি দूनिয়াতে আল্লাহকে দেथা সন্টেব হדো, उব্ব মৃস্যা (আ.) আল্झাহর কাছে তাঁর দর্শনের আবদার করতেন না। সুতরাং ইহা স্টব। তাইতো তিনি আল্লাহর দর্শনের আবদার করেছিনেন। নতুবা এ বथা বলতে হরে, মূসা (আ.) জানেন না, আল্লাহর জাত সম্পর্কে এ ধরনের ধারণা করাটা কোনোক্রমেই বৈধ হবে না। কারণ মূসা (आ.)-এর এ আবদার করাটl ठিক ছ্নিনো তাই আল্লাহ তায়ালা প্রতি উত্তরে বলেছিলেন :

## 

"তুমি আমাকে কখনো দেষতে পার্বে না, তবে পাহাড়ের দিকে তাকাও, यদি সে স্বীয় স্থানে অটল थাকে, তবে শ্রীঘ্রই জামাকে দেখতে পাবে।

ওপরযুক্ত আয়াত মূসা (অা.)-এর জন্য জান্হাহর দর্শন লাভ হওয়াকে পাহাড় স্বীয় স্থানে অটল থাকার ওপর স্থপিত রাখা হয়েছে। যেহেতু পাহাড় স্বীয় স্থানে স্থীর বা অটন থাকা সম্ভব। সেহেতু দুনিয়াতেই बাপ্qাহর দর্শন লাভ সম্ভব। यদিও মানসিক দুর্বলতার কারণে মানুষ দুনিয়াতে আল্মাহর দর্শন লাভ করতে পারছে না।

## পরকাজে আল্মাহ্র দিদাব্র ফাভ হবে

আহল্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে, মুমিনগণ পরকানে আল্পাহর দর্শন লাভে ধন্য হবেন। আল্পাহ তায়ালা বলেছেন :
"ওইদিন অনেক চেহারা উজ্জ্বল সজ্ৰীব হবে, স্বীয় প্রতিপালকের দিকে তাকাত থাকবে।"

নবী সাল্লা|্ধাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :
"निশ্চয় তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে শীঘইই এভাবে দেখতে পাবে, যেমন তোমরা চৌদ্দই রাত্রের চাঁদ দেখতে পাও।" (মুসলিম)

ওপরযুক্ত আয়াত ও হাদিস সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, মুসলিমগণ পরকালে স্বচক্ষে আল্লাহকে দেখতে পাবেন এবং তাঁর দর্শন লাডে ধন্য হবেন।

কিন্g যু’তাযেলা, খাওয়ারিজ, ইমামিয়া, জাহমিয়া পরকানে মুমিনগণের জন্যে আল্পাহর দর্শন লাভ করাকে অন্ধীকার করবে

তাদের এই মতামতটি পবিত্র কোরআন-সুন্নাই্র পরিপ্হী। তাই তাদের এহেন মতামত গ্রহণযোগ্য নয়।

## আল্মাহর দর্শন সম্পক্কে ঈমান সঠিক <br> রাখতে হজে কি কব্গা কর্তব্য?

## 





অনুবাদ : ওপ্দরোল্লিখিত আয়াতের তাফ্সসির আল্মাহ তায়ালার ইচ্ছা এবং জ্ঞা অনুসারে (বা প্রদত্ত শিক্মার ভিত্তিতে) হবে। এ সম্পর্কে রাসূলুল্মাহ সাল্মান্মাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যেসব সহীহ হাদিস বর্ণিত হয়েছে, ঢা এভাবেই গ্রহণ করতে হবে, যেভাবে তিনি বলেছেন এবং এর দ্বারা তিনি যে অর্থ উদ্লেশ্য করেছেন তা স্বীকার করে নিঁতে হবে। এতে আমরা নিজ্জেদের মতামত অনুসারে অপব্যাখ্যা বা অসগ্ত ব্যাখ্যা দ্বারা বা নিজেদের প্রবৃত্জির বশবর্তী হয়ে কোনো অর্থে সন্দেহ সৃষ্টির মাষ্যমে অনুপ্রবেশ করবো না। কারণ দীনের ব্যাপারে কেবল সেই ব্যক্তিই ভ্রান্তি ও পদস্থলন থেকে নিরাপদ থাকতে পারে, যে ব্যক্তি নিজ্জেকে মহান আল্াহ তায়ালা ও তাঁর রাসূল সাল্মাল্মাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম্মে কাছে সমর্পণ করে এবং যেসব বিষয় তার কাছে সংশয়যুক্ত হয়, এর সঠিক জ্ঞান আলিমদের ওপর ছেড়ে দেয়।
 इকপন্থী नোকেরা নিজের ইচ্ছা ও কামনা অনুযায়ী কোরআন-হাদিসের অপব্যাখ্যা বা অসঙ্গত ব্যাখ্যা করে দীনী ব্যাপারে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করেন না বরং সব বিষয়ে আল্লাহ তায়ানা এবং তাঁর প্রিয় রাসৃম সাল্মান্লাল্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য করেন। আর যেসব বিষয়ে তাদের সঠিক কোনো জানা থাকে না, তখন তারা সে বিষয়ট্কে জালিমগণের কাছে ন্যস্ত করেন। যেমন পবিত্র কোরআানে বলা হয়েছে;
"यиि ঢোমরা না জান, তবে আলিমগণকে জিঞ্sাসা করো।" ওপরযুক্ত आয়াতের ওপৰ আমল করার নীতি সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর যুগ থেকে নিষ্যে সর্ব যুগের হকপ্যী লোকগণ থেকে এ যুগের্ন হকপগ্গীদ্রে কাছে চলে আসছে।
 এবং বাতিল পহীদের কथা চূत্রি করা, आর জাহেনদের जপব্যাখ্যা কর্যা থেবে দূরে থাকা স্টব হবে।






অनूবাদ : পূর্ণ আত্যসমর্পণ ও বশ্যতা শ্বীকার করা ছাড়া কারো ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সুতরাং যে ব্যক্তি এমনे কোনো বিষয়ে অ্ঞান অর্জনে সচেষ্ট হবে, यার জ্ঞান তার থেকে ফিরিয়ে রাখা হয়েছে এবং আতাসমর্পণের মাধ্যম যার বোধশক্তি সন্ভষ্ট হয় না, তার এ উদ্দেশ্যে খানিছ-নির্ভেজান তাওহিদ, নিষ্কলুষ ও পরিচ্ছ্ন মা'র্রিফাত-জ্ঞান এবং বিঔদ্ধ ঈমান থেকে তাকে দৃরে রাখবে। অতঃপর সে কুফরি ও ঈমান, সমর্থন ও অস্বীকৃতি এবং গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানের মাঝামাঝি প্রবঞ্চক, দিশেহারা ও সশ্রয়ী হয়ে দু'টানায় দোদুল্যমান থেকে যায়। সে না হয় পূর্ণ সমর্থক মু"মিন এবং না হয় দৃঢ় অবিশ্বাসী মিথ্যাশ্রয়ী।
 থাকার জন্য কোরআন-হাদিসের সামরে আত্সসমর্পণ করা অত্যাবশ্যকীয়। অর্থাৎ, কোরআন-হাদিস দ্বারা যে কथা বা বিষয় সাব্যস্থ বা প্রমাণিত হয়েছে, তা বিনা আপত্তিতে মেনে নেয়া। আর নিজ ইচ্ছা ও কামনা অনুসারে কোনো রায় বা মুক্তি দ্বারা এর বিরোধিতা না করা। তাই ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম ইবনে শিহাব জুহরী (রহ.) থেকে নকম করেছেন, আল্লাহর কাজ হলো রাসূল প্রেরণ করা, আর রাসূল (সা.)-এর কাজ হলো আল্নাহর আহকাম বান্দার কাছে পৌছানো, আর আমাদের (বান্দার) কাজ হল্লো একে নির্দ্বিধায় গেনে নেয়া।

ح' : অर्थাৎ, यে ব্যক্তি কোরজান-হাদিস বাদ দিয়ে নিজ রুচি মতে দীনের অপব্যাথ্যা এবং বিভিন্ন মতবাদ ও মতামতের অনুসরণ করবে, সে দিশাহারা, হতবুদ্ধি এবং পথভ্রষ্ট হয়ে সন্দেহ ও সংশয়ের ঘূর্ণিফাঁদদ পড়ে যাবে। আর এ সব লোক যারা কোরআন ও হাদিসের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি থেকে বিমুখ হয়ে বিজ্ঞানের সূক্ষ তথ্যাদি এবং ইলমে কালামের বিডিন্ন অনুসঙ্ধানাদির অনুসারী হয়ে, তাদের এমন অবস্থা হবে, কুমন্তণা এবং কুধারণাসমূহ তাকে প্রতারিত করবে এবং তাকে এমন স্তরে নিয়ে দাঁড় করাবে, তাকে প্রকৃত মুমিন বলা যাবে না এবং প্রকৃত কাফিরও বলা যাবে না। यেমন আজকের কিছু সংখ্যক বুদ্ধিজীবি আতেল রয়েছে, যাদের মুসলমানও বলা যায় না এবং কাফিরও বनা যায় না।


অনুবাদ : জান্নাতবাসীদের জন্যে আল্মাহ তায়ালার দর্শন লাভ সম্পর্কে এমন লোকের ঈমান বিশুদ্ধ হবে না, যে এটাকে তাদের পক্ষে বিশেষ কল্পনার বিষয় মনে করবে বা স্বীয় জ্ঞানানুসারে এর অপব্যাখ্যা করবে। কেনোনা আল্মাহর দর্শন সম্পর্কিত প্রতিটি বিষয়ের মনগড়া তাৎপর্য ও অপব্যাখ্যা করা ঠিক নয়। সুতরাং অপব্যাখ্যা ছেড়ে দিয়ে এর থেকে বিরত হয়ে অবিকৃতভাবে তা গ্গহণ করলেই ঈমান বিখখ্ধ হবে। আর এর ওপরই রাসূল সাল্লাল্পাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও যুসলমানদের দীনন-ধর্ম প্রতিষ্ঠিত।
 সম্পর্কে জ্ঞান-বুদ্ধি, চিন্তা-ভাবনা দিয়ে কোনো ধরনের ব্যাখ্যা করা ঠিক হবে না। এতে ঈমান ঠিক থাকবে না। বরং আল্লাহর দর্শন এবং তাঁর রবুবিয়্যাত সম্পর্কিত বিষয়ের কোনো ব্যাথ্যা না করে এগুনোকে যथাযথভাবে আনুগত্যের সন্গে মেনে নিলেই ঈমান ঠিক থাকবে। কেনোনা, আল্লাহর जুাবলী মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত। আর মুতাশাবিহাতের হাকিকত আद্মাহ ছাড়া কেউ


ইমম ত্াহাবী (রহহ.) ওপরयুক্ত ইবারত দ্বারা মুতাযেলাদের কथা ষఆন করেছেন, যারা आাল্মাহ তায়ালার দর্শনকে অস্ষীকার করে এবং এ সব লোকের কথা অখ্ন করেছেন, যারা আল্লাহ তায়ানাকে মাখলুক এবং মাখলুকের બুণাবলীর সছ্গে তুননা দিয়ে বিভিন্ন অপব্যখ্যা ও মুক্তির মাধ্যমে আল্ছাহর দর্শনকে অস্বীকার করে।

## আাল্মাহর্গ অাবनী সম্পক্কে আক্কিদা

##  

 الْرِيَّةَ.অনুবাদ : জার যে ব্যক্তি (আল্মাহর শণাবনীর ক্ষেত্রে) অস্থীকৃতি ও সাদৃশ্যপনা হতে আত্যরক্ষা না করবে, অবশ্যই তার পদশ্থলন ঘটবে এবং সঠিকভাবে আল্মাহর পবিত্রতায় বিশ্বাস স্থাপনে ব্যর্থ হবে। কেনোনা, আমাদের মহামহিম প্রভু একক ঞुণাবলীর দ্বারা বিশেষিত এবং ज়নন্য বিশেষণে বিভূষিত। ভূম丹লের কেউ তাঁর چণে ળুণান্বিত নয়।
 অস্ষীকার করা থেকে এবং আল্মাহকে মাখলুকের সহে তুলনা দেয়া থেকে বাঁচতে পারলো না, সে সত্যের পথ থেকে সরে গেলো এবং সঠিকভাবে আল্মাহর পবিত্রতায় বিশ্বাসী হতে ব্যর্থ হয়ে গেলো। কেনোনা, আল্মাহর ছিফাতকে অস্বীকার করা অথরা তাঁকে মাখলুকের সক্গে তুলনা দেয়া উভয়টি এমন একটি রোগ, যা গাইব-অনুপস্থিত বম্ভুকে উপস্থিত বস্ভুর ওপর অনুমান করার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। অথচ গাইবকে হাযির এর ওপর কিয়াস করা ঠিক নয়। কারণ, এতে সীমালষ্খ্ (অতিরঞ্রিত) করে, আল্নাহকে মাখলুকের সঙ্গে তুলনা দিয়েছে যেমন 'झুশাব্পিহীরা’। আবার কেউ আল্লাহর ছিফাত অস্বীকার করার উল্দেশ্যে নিজ রুচিসম্মত অপব্যাথ্যার মাধ্যমে আল্মাহকে 'মুয়াত্তাল' একেবারে অকেজো


মুয়াত্তিলারা আদ্মাহর ছিফাতসমূহ অস্বীকার করে অস্তিতৃহীনের এবাদত করে।

## www.eelm.weebly.com

 ورالمُوْ حِحُ

 ঊর্ধে, তাঁর সত্তায় একাষ্ধিক্যের কোনো সस্שাবনা নেই, যেহেতু তিনি একত্ধের ৬ণে ુণান্নিত এবং তিনিই সর্বঞণের অধিকারী। তাঁর অণের তুল্য কেউ নেই।


 जवाবলীও একক অর্থাৎ, তিनि সত্তাগত দিক দিয়ে यেমন একক, তাঁর কেউ শরিক নেই, তেমন শণগত দিক দিয়েও তিনি একক, তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

## 



অनूবাদ : आল্লাহ তায়ালা সীমা ও পরিধি এবং অঙ-প্রতঙ ও উপাদানউপকরণণের বহু উর্ধ্বে, যাবতীয় উদ্জাবিত সৃষ্ট বষ্ভুর ন্যায় তাঁকে ষষ্ঠ দিক পরিবেষ্টন করতে পারে না।

ওপরযুক্ত এবারত ঘ্ঘারা ইমাম ত্বাহাবী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হলো এ কथা বোঝান্না, সৃষ্টিজগতের সাদৃশ্য থেকে আল্নাহর সত্তা একেবারে মুক্ত পবিত্র।
 ঊর্ধ্বে, তাঁর সীমা বা প্রান্ত নেই। কারণ সম্প সৃষ্টি জাতিগত ও ঞুণগতভাবে আল্মাহর সৃষ্টি এবং তদের থ্থেকে যে সৎকর্ম প্রকাশ পায়, সবই সীমিত বা সীমাবদ্ধ ও পপ্রিমিত। यেমন আद्वাহ তায়ালা বলেছেন :

$$
\begin{aligned}
& \text { وركُلُ شَيْ بِنْدَهُ بِمْدَارِ } \\
& \text { www.eelm.weebly.com }
\end{aligned}
$$

"আর जাঁর কাছে প্রত্যেক বস্ভুরই একটা পরিমাণ রয়েছে।" অন্য আয়াতে বলেছেন :

## بانَّكَّ كُلَ شَيْ خَلَقْنَهُ بِقَدُرِ

"নিষ্চয় आমি প্রত্যেক জিনিস তার পরিমাণ পর্রিমাপ মতো সৃষ্টি করেছি।"
उপরযুক্ত আয়াত্সমূহ সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, প্রত্যেক বষ্জ্ৰই তাঁর সৃষ্টি। শরীর, আত্মা এবং আরো যত কিছুর মাধ্যমে প্রাগী বেঁচে থাকে সবই নির্দিষ্ট পরিমণেের সছ্গে সীমাবদ্ধ। এই সীমা বা পরিমাণ কোনো অবস্থাতেই লজ্মন করা সস্টব নয়। আর এ কথা সবারই জানা যে, সব বঙ্জুর সীমা ও পরিমাণ নির্ধারণকারী একমাত্র আল্মাহ তায়ালা। যেহেছু তিনিই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং সবকিছুই তাঁর বেষ্টনীর ভেতরে সীমাবদ্ধ। এই সীমার বাইরে কোনো কিছু নেই। আর এ কথা সর্বজন স্বীকৃত, বেষ্টনকারীকে বেষ্টিত বঙ্ভ্ভ কেনো ক্রমেই বেষ্টন করতে পারে না। সুতরাং আল্gাহর কোন্ো সৃষ্টি আল্লাহকে বেষ্টন করতে পারে না। অতএব আল্পাহ তায়ালা সীমা, পরিধি ও প্রান্তের ঊর্র্ধে । তাঁর কোনো সীমা নেই।

প্রত্যেক বস্জুই আল্মাহর কাছে গিয়ে শেষ হয় এবং তাঁর কাছেই সবকিছুর প্রত্যাবর্তন ঘটবে এবং তার দিকেই সবকিছু ফিরে আসবে। যেমন পবিত্র কোরMানে বলা হয়েছে :

 الرُّجْعى

ওপরযুক্ত আয়াতসমূহ স্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, আল্মাহর কাছেই প্রত্যেক বম্জুর সমাপ্তি-শেষ ও প্রত্যাবর্তন ঘটবে এবং তাঁর কাছেই সবকিছু ফিরে যাবে কিন্ভ আল্লাহর সমাপ্তি বা শেষ নেই, কোথাও গিয়ে তার সমাপ্তি ঘটবে ‘না।
 অগ-প্রতঅ্গ মূল পদার্থ্রে অংশ হয়ে থাকে। আর আল্লাহর সত্তা বাছীত (অকৃত্রিম) তাঁর কোনো অংশ বা অঅ-প্রত্যজ নেই এবং এগুলোর কোনো প্রয়োজনও নেই। তাঁর কোনো কাজ করতে অঞ্গ-প্রত্;অ তथা কোনো বম্ভুর প্রয়োজন হয় না; বরং তাঁর আদেশমাত্র সবকিছু হয়ে যয় । যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :
"একমাত্র আল্লাহর কাজ হলো, যখন কোনো বস্তুর ইচ্ছ করেন, তখন এই বস্তুকে হয়ে যাও বলা, তখन তা হয়ে यায়।" পক্ষান্তরে মানুষ তथা মাখলুক কোনো কাজ করতে হলে অন্গ-প্রত্যক্পের প্রয়োজন হয়। তাই মানুষ তথা মাখলুককে অঙ-প্রত্যজ্গের সন্ছে সংঘটিত করা হয়েছে। অতএব প্রমাণিত হয়ে গেলো, আল্ধাহর সত্তা অগ্গ-প্রত্যঙের উধ্বের্ব, তিনি এ সব থেকে মুক্ত ও পবিত্র ।

## একটি প্রশ্ন এবং তাব্ন উত্তর

প্রশ্ন হতে পারে, পবিত্র কোরুান-সুন্নায় আল্পাহর অগ-প্রতজ্গের কথা উল্লেখ

 আল্মাহর স্ত্তা অগ-প্রতন্গ থেকে পবিত্র ও মুক্ত।

উজ্জ্র : পৃর্ববর্তী আলিমগণের মধ্যে যারা আল্মাহ তায়ালার আরশের ওপর বিরাজমান হওয়ার বা অন্যান্য অর্থ বিশ্লেষণে মে সীমারেখা উল্লেখ করেছেন, তাত্ উদ্দেশ্য সেই সীমারেথা যা কেবল আল্লাহ তায়ালাই জানেন, বান্দা তা জানে না। আর সীমা-পরিধি, অগ-প্রতন্গ ও উপাদান-উপকরণ দ্বারা ইমাম ত্বাহাবী এই অর্থই উদ্দেশ্য করেছেন, আল্লাহ তায়ানা তাঁর জ্ঞান-হিকমত জাতীয় (মৌলিক) জুণাবলী যथা- চেহারা, হাত, পা, আগুল, কোমর ইত্যাদির ক্ষেত্রে সৃষ্টির সাদৃশ্য থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। তিনি এসব जুণের দ্বারা বিশেষিত। তবে তাঁর এই তুণাবলী সৃষ্টির তুণাবলীর মতো নয়। এত্তো কেমন তা কেবল তিনিই জানেন। यেমন এ সম্পর্কে ইমাম মালিক (রহ.) বলেছেন :

## 

"এ সবের আভিধানিক অর্থ জানা আছে, তবে এর কাইফিয়াত-পদ্ধতি জানা নেই, এजুলোর প্রতি ঈমান রাখা ওয়াজিব, আর এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদআত।"
 কেনোনা, আল্লাহর সত্তা লাভ বা ক্ষতি থেকে মুক্ত। তাই আর কোনো উপাদানউপকরণের প্রয়োজন নেই। যেহেহু দুনিয়ার কোনো কিছু তাঁর কোনো লাভ বা ক্ষতি করতে পারবে না। বরং তিনিই সব কিছুর লাভ-ক্ষতির মালিক, সবকিছুই তাঁর অনুগত ও অধীনে।

অর্ধাৎ, आপনি বলে দিন, আল্লাহ তায়ান্গ যদি তোমাদের ক্তি বা উপকার্গ সাধনের ইচ্ছা করেন, তরে কে তাঁকে বিরত রাখতে পারে।

ব্রং তোমরা যা করো, আল্লাহ সে বিষষ়্ে পরিপৃর্ণ জ্ঞাত এবং অন্য আয়াতে আাল্লাহ তায়ালা বলেছেন :
لَنْ يَضْرُ الهُكَيْنٌا
"কোনো কিছু কষনো আল্লাহ তায়ালার কোনো ক্তি সাধন করতে পারবে ना।"

ওপরযুক্ত আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, আল্মাহ তায়ালা কারো কোনো উপকার অথবা ঝ্ষতি সাধন করতে চাইলে তা দুনিয়ার কোনো কিছু খণ্জন করতে পারবে না এবং দুনিয়ার কোন্ো কিছু আল্মাহর কোনো লাভ বা ক্ষতি করতে পারবে না। অতএব আল্পাহর দুনিয়ার কোনো উপাদান ও উপকরণের প্রয়োজন নেই, আল্লাহ তায়ালা এ সবের উর্ধ্বে ।
 আসমান (উপর) ২। জমিন (নিচ), ৩। আগ 8। পচ্চিম ৫। উত্তর ৬। দক্ষিণ বেষ্টন করে রেখেছে, তেমন এই ষষ্ঠ দিক আল্লাহকে বেষ্টন করতে পারবে না। বরং তিনি সবকিছুকে বেষ্টন করে রেখেছেন। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :
"আসমান এবং জমিনে যা কিছু আছে সব আল্লাহরই আর আল্মাহ তায়ালা সব কিছুর বেষ্টনকারী।"

ওপরযুক্ত আয়াত পরিষ্কার প্রমাণ দিচ্ছে, ষষ্ঠ দিক আন্ধাহর সত্তাকে বেষ্টন করতে পারবে না এবং তাঁর সত্তাই সব দিকসমূহসহ সববম্ভুকে বেষ্টন করে রেখেছেন।

## মহানবী সাল্ধাল্øাহ আালাইহি ওয়াসাল্পামের

## মের্রাজ ও ইসরা সম্পকে আকিদা

## 






 সম্মানিত কর্রেন এবং তাঁর প্রতি বে বার্তা দেয়ার হিনো, जা প্রদান কত্রেন।
 (সুরা नाজय : ১১)


## মের্রাজ ও ইসন্রার্গ পার্থক্য

 করাকে ইসরা বলা হয়। ハ্যেন : بنى اسرائيل)
 ভ্রমণ কর্রিয্রেছিলেন মসজ্রেদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্ভ্য।"

जঅএব ইসরা পবিত্র কোরজানের অকাট্য জায়াত দ্ঘারা প্রমাণিত। সুতরাং এর্ন অন্বীকারকারীক্ সর্বসম্মতিক্রম কাকি্র বলা যায়।


www.eelm.weebly.com

## 

"তিনি তাঁরে ছিদিরাতুল মুনতাহায় দ্বিতীয় বার দেখেছেন।" মেরাজ অনেক মুতাওয়াতির হাদিস দ্ঘারা প্রমাণিত। অতএব প্ম্মরাজ অস্ধীকারকারীকে মতান্তর্নে কাফির বা ফাসেক বলা যাবে।

শায়খ আহমদ মোল্লা জুয়োন (রহ.) স্মীয় কেতাব তাফসিরাতে আহমদীর্র ৩২৮ পৃষ্টায় লেvেছেন :



"আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত সম্বলিতভাবে বলেন, (১) মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আক্সা পর্যন্ত হেরাজ আল্মাহর কেতাব (কোরআন) দ্বারা অকাট্যভবে প্রমাণিত। (২) আর মসজিদদ আক্সা থেকে দুনিয়ার আসমান পর্যন্ত মেরাজ "হাদিসে মাশহর" দ্বারা প্রমাণিত। (৩) আর দুনিয়ার আসমান থেকে ছিদরাতুন মুন্তাহা পর্যন্তের মেরাজ "খবরে আহাদ" দ্দারা প্রমাণিত। অতএব প্রথমটির অস্বীকারকারী নিঃসন্দেহে কাফির। দ্বিতীয়টির অস্বীকারকান্রী পথज্রষ্ট বিদআতী। তৃতীয়টির অস্বীকারকারী ফাসেক পাপী।

অতঃপর তিনি অত্র কেতাবে লেখেছেন :






"তাদের কথার মধ্যে আমাদের এ সন্দেহ বা অভিযোগ রয়েছে, মসজিদে হারাম থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্তের মেরাজ যেমন কোরআন দ্বারা প্রমাণিত, তেমন বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে উর্ধ্বজগত পর্যন্তের মেরাজ কোরআান দ্বারা প্রমাণিত। यেমন সূরা নাজমের এ আয়াত প্রমাণ দিচ্ছে যার অর্থ হচ্ছে, তাকে (নবী সা.) কে শিক্ষা দান কর্রেছেন এক কथায় বড় শক্তিশালী সত্তা, সহজাত WWw.eelm.weebly.com
w/ক্তি সম্পন্ন সে নিজ आকৃত্তে প্রকাশ পেল এমন অবস্থয় ঊর্ধ্ব দিগন্তে, অতঃপর নিকটবর্তী হলো ও ঝুলে গেলো, তখন দুই ধনুকের ব্যবধান ছিলো, অপবা আরো কম। তথন আল্নাহ তায়ানা তাঁর বান্দার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করার जা প্রত্যাদেশ করলেন। (রাসূলের) অন্তর মিথ্যা বলেনি যা সে দেখেছে। তোমরা ¢ি সে বিষয়ে বিতর্ক করবে, যা সে দেখেছে! নিষচয় সে তাঁকে আরেকবার দেথ্যেছোো ‘ছিদরাতুল মুন্তাহার’ কাছে। যার কাছে জান্নাতুল মা’ওয়া। যখন বৃষ্ষটাকে আচ্ছ্ন করলো যা আচ্ছ্ন করছিলো। তাঁর দৃষ্টি বিল্রম হয়নি এবং সীমালজ্যন করেনি। নিষ্চয় সে তাঁর প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী অবলোকন করেছেন।"

ওপরযুক্ত আয়াতসমূহ প্রমাণ দিচ্ছে, নবী সাল্মাল্গাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্পাম
 जার একথা সবাই জানেন, "ছিদরাতুল মুন্তাহা" এবং "জান্নাতুল মা’ওয়া" ডভয়ই সাত আসমানের ওপরে। অতএব এ কথা দ্যর্থহীনভাবে বলা যাবে, পবিত্র কোরআন সাক্ষ্য, নবী সাল্লাল্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাত আসমানের ওপর পর্যন্ত মেরাজ করেছেন । সুতরাং যারা বলেন, নবীজী সাত আসমান পর্যন্ত মেরাজ করার কথা কোরআনে নেই, তাদের এ কথা ঠিক নয়। (৩৩০ পৃষ্ঠা তাফসিরে आइমमी)

## মের্রাজ স্বশরীরে হয়েছিছো না রূহানীভাবে?

ح' জাখ্ অবস্থায় স্বশরীরে আসমান পর্যন্ত ভ্রমণ করেছেন।

মেরাজ স্বশরীরে সমগ্র সফর যে খ্ধু আত্রিক ছিলো না; বরং দৈহিক ছিলো। এ কথা কোরআন পাকের বক্তব্য ও অনেক মুতাওয়াতির হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।
 గয়েছে। কেনোনা, এ শব্দটি আচর্যজনক ও বিরাট বিষয়ের জন্যে ব্যবহৃত হয়। (মরাজ यमি ু্ুু আত্মিক অর্থাৎ, স্বপ্নজগতত সংখটিত হতো তবে আশ্র্র্যের কি ঋছে? স্বপ্ন তো প্রত্যেক মানুষ দেখতে পারে, সে আকাশে উঠছে, অবিশ্বাস্য বহু কাজ করেছে।

২। অज্রাকে ধَبْد বা বান্দা বলে না; বরং আত্মা ও দেহ উভয়ের সমষ্টিকেই عَبْدব|ক্দা বলা হয়।

## www.eelm.weebly.com

৩। রাসূলুল্মাহ সাল্লাল্ধাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মেরাজের ঘটনা হयব্ণচ উম্মে হানী (রা.)-এর কাছ্ বর্ণনা করলেন, তখন তিনি পরামর্শ দিলেন, আপনি কারো কারো এক্থা প্রকাশ করবেন না। প্রকাশ করলে কাফেররা আপনার প্রাি আরো বেশি মিথ্যারোপ করবে। ব্যাপারটি -্যদি নিছক স্বপ্নই হতো তবে মিথ্যারোপ করার কি কারণ ছিলো।

অতঃপর রাসূলুল্মাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘটনা প্রকাশ করনেন, তथन কাফি্ররা মিথ্যারোপ করলো এবং ঠাট্টা-বিদ্র্প করলো। এমন কি কতক নও-মুসলিম এসংবাদ শোনে ধর্ম ত্যাগী হয়ে গেলো। ব্যাপারটি যপি নিছক স্বপ্নের হতো তবে এত সব তুল-কালাম কাণ ঘটার সस্টাবনা ছিলো কিp তবে এ ঘটনার আগে এবং পরে ম্বপ্নের আকারে কোনো আত্থিক মেরাজ হর্সে থাকলে, তা এর পরিপন্शী নয়।

## একটি প্রশ্নের্র সমাদান

প্রশ্ন : এখন প্রশ্ন হতে পারে, মেরাজের ঘট্নার প্রতি ইপ্গিত করে পবি্র কোরআনে বলা হয়েছে :

## 

(أيل)
"এবং বে বৃঝ্ষ আমি আপনাকে দেথিক্যেছি তাও এ কোরআনে উল্লেথিত। অভিশশ্ত বৃম্শ কেবন মানুষের পরীক্ষার জন্য।"

ওপরযুক্ত আয়াতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, নবী সাল্নাল্নাহ্ আলাইহি ওয়াসান্মামের মেরাজ স্বপ্ন যোগে হয়েছিলো।

উজ্জ্ন : উক্ত আয়াতে ín; শব্দটি বলে সংখ্যাগরিষ্ট তাফসিরবিদদের মতে,
 কারণ এই হতে পারে, এ ব্যাপারটি র্রপক অর্থে দৃষ্টান্ত এমন যেমন কেউ স্বপ্ন দেথে। পক্ষান্তরে যদি রি́ئز শক্দের অর্থ স্বপ্নই হয়, তবে এমনটিও অসম্টব নয়। কারণ মেরাজ হয়ে থাকবে। এ কারণে হযরত আব্দুল্নাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এবং হযরতত আয়েশা (রা.) থেকে যে স্বপ্ন যোগে
 ब্রোজ না হওয়া প্রমাণিত হয় ना।

তাফनित কুরহুবীত্ আছছ, ইসরার হাদিসসমূহ মুতাওয়াতির নাক্কাশ এ সস্পর্কে বিশজন সাহাবির রেওয়ায়াত উদ্দৃত করেঢেন এবং কাজি আয়ায শেফা গচ্ছ आরো বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। ইমাম ইবনে কাছির (রহ.) ग्বীয় ऊাকসির গ্রে এসব রেওয়ায়াত পৃর্ণরাপ যাচাই বাছাই করে বর্ণনা করেছেন। অতঃপ্র পঁচিশজন সাহাবির নাম উম্মেখ করেছেন, অাদদর কছ থেকে এসব রেওয়ায়াত বর্ণিত রয়েছছ। এরপর ইবনে কাসির বলেন :

 এヌং জিন্দীকরা একে মানে नि।"

## ইসর্রা ৫ মেব্রাজেন্র ঘটনা কবে ঘটেছিলো?

 ণ্রেওয়ায়াত বর্ণিত রয়েছে। । । মুা ইবনে ওকবার রেওয়ায়াতে আছে, মেরাজের प্রটনাটি হিজরতের ছয়মা জাগে সংখणিত হয়।

२। इযরত আফ্যেশা (রাा.) বলেন, হयরত খাদিজা (রা.)-এর ওखাত নামাজ एরজ হওয়ার আগেই হর্যেছিলো। ইমাম জহ্থী বলেন, হयরুত খাদিজার ওखাত -নুওত প্রাপ্তির সাত বছর পরে হল্যেছেেো।

৩। কোনো কোনো রেওয়ায়াতে রয়েছে, পেরাজের घট্না নবুওত প্রাক্তির भাচ বছর পরে ঘটেছে। ইবনে ইসহাক (রহ.) বলেন, মি'রাজের घট্না তখন
 এসব রেওয়ায়াতের সারমর্ম হচ্ছে, মেরাজের ঘটননিি হিজরচ্রে এক বছর আাে


8। হরবী বলেন, ইসরা ও মেরাজের घট্না রবিউস সানী মালের ২৭ত্ম আাতই হিজরত্রের এক বছুর আাগ ঘটটছে।

৫। সাহাবি ইবনে কাসিম (রা.) বলেন, নবুওত প্রাধ্তির ज়াঠারো মাস পর এ viढना घট匕ছে।

মুহাদ্দিসগণ বিষ্ন্ন রেওয়ায়াত উল্লেখ করার পরে কোন্না সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ লারেনनি। কি্টি সাধারণভাবে থ্যাত এই, রজব মালের ২৭ত্ম রাতই ম্রোজের


# হাউজে কাওছার সম্পক্কে আকিদা 

অনুবাদ : হাওজে কাওছার সত্য, যার দ্বারা আল্মাহ তায়ালা তাঁর নবীকে উম্মতের পিপাসা নিবারণার্তে দান করে সম্মানিত করেছেন।
 নিবারণের জন্যে; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্পাম কে হাউজে কাওছার দান করে সম্মানিত করেছেন। তা পবিত্র কোরআন-সুন্নাহ ঘারা প্রমাণিত। কোরআনে আল্লাহ তায়ালা নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্gামকে সম্বোধন করে বলেছেন :
 হাউজে কাওছার সম্পর্কে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে :






"একमिন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্ধাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে আমাদের সামনে উপস্থিত হলেন। হঠাৎ তাঁর মধ্যে তন্দ্রা অথবা এক প্রকার অচেতনার ভাব দেখা দিলো। অতঃপর তিনি হাসিমুখে মস্তক মুবারক উত্তোলন করনেন। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূনুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার হাসির কারণ কি? তিনি বनলেন, এই মুর্হুতে আমার প্রতি একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর তিনি বিসমিল্পাহসহ সূরা কাওসার পাঠ করলেন এবং বললেন, তোমরা কি জান হাউজে কাওছার কি? আমরা বললাম, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, এটা জান্নাতের একটি নহর। আমার পালনকর্তা আমাকে আমাকে এটা দেবেন বলে ওয়াদা করেছেন। এতে অজস্র কল্যাণ আছে এবং এই হাউজে কেয়ামতের দিন আমার উম্মত পানি পান করতে যাবে। এর পানি পান করার পাত্রের সং্থ্যা আকাশের তারকা পরিমাণ হবে। তখন কত্ক লোককে ফেরেশতাগণ হাউজ থেকক হুিত্যে দেবেন। আমি বলব, www.eelm.weebly.com

পরওয়ারদেগার সে তো আমার উম্মত। আল্লাহ তায়ালা বলবেন, আপনি জানেন না, আপনার পরে সে কি নতুন মতো ও পথ অবলম্বন করেছিলো।"
(বুখারী ও মুসলিম)
হাওজে কাওসার সম্পর্কে বর্ণিত হাদিস তাওয়াতুরের সীমা পর্যন্ত পৌছে ত্রিশের অধিক সাহাবি (রা.) হাউজে কাওসারের হাদিস বর্ণনা করেছেন। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কর্তব্য হাউজে কাওসারকে স্বীকার করা।

## শাফাআত সম্পক্কে আাকিদা


অনুবাদ : নবী করিম সাল্ধাল্ধাহ আলাইহি ওয়াসাল্ধামের শাফা’আত সত্য। তিনি তা আপন উম্মতের জন্য সংরক্ষিত করে রেখেছেন। যেমন হাদিসে এর বিশদ বর্ণনা রয়েছে।
 ফেরেশতা, আলিম, শহিদ, পুণ্যবান মুমিন ও কোরআনে হাফেজগণ পরকালে গুনাহগার মুমিনদের জন্য শাফাআত সুপারিশ করতে পারবে। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা বলা হয়েছে :

"এমন কে আছে, যে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া ঢাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে।"

ওপরযুক্ত আয়াত থেকে পরিষ্ষার বোঝা যায়, আল্লাহর অনুমতিক্রন্ম কিছু সংখ্যক লোক সুপরিশ করবেন। আল্পামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) লেখেছেন, কেয়ামতের দিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফা’আত ছয় রোকমের হবে।

প্রথমতঃ ময়দানে হাশরের কষ্ট ও মুসিবত হতে মুক্তির জন্য সুপারিশ করা হবে।

দ্বিতীয়তঃ কোনো কোনো কাফিরের আজাব সহজ করার জন্য সুপারিশ করা হবে। যেমন আবু তালিবের ব্যাপারে সুপারিশের কথা বিগ্ধ হাদিসে বর্ণিত হর়েছে।

তৃতীয়তঃ থেসব মুমিন জাহান্নামে প্রবেশ্ করেছে, তাদের জাহান্নাম থেবে বের করার জন্য সুপারিশ করা হবে।

চতুর্থতঃ. বেসব মুমিন স্বীয় বদ আমলের কারণে জাহান্নামে যাওয়ার উপযুক্ত হয়েছেন, তাদের জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে জান্নাতে দেয়ার জন্য সুপারিশ করা হবে।

পঞ্চমতঃ কোনো কোনো মুমিন বিনা হিসেবে জান্নাতে গমন করার জন্য সুপারিশ করবেন।

মষ্ঠতঃ মুমিনদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ করবেंন। আর যেসব মুমিন কবিরা গোনাহতে লিপ্ত থাকার কারণে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো, এদেরকে নবীজীর সুপারিশের মাধ্যমে যুক্তি দেয়া হবে। যেমন নবী সান্ধাল্লাহ আনাইহি ওয়াসাল্gাম বনেছেন :

## 

"আমার শাফাআত, আমার ঊম্মতের কবিরা গোনাহগারদের জন্য (কার্यকর) হবে।"

কিন্ন মুতাযেলা এবং খাওয়ার্রিজরা ওই শাফাআতকে অস্বীকার করে। অথচ তাদের পক্ষে কোরআন-সুন্নাহর নির্ডরযোগ্য কোনো প্রমাণাদি নেইই।

## আম্মাহর ওয়াদা সম্পর্কে আকিদা


अনুবাদ : আল্মাহ তায়ালা আদম (আ.) ও ঢাঁর. সন্তান সક্ভতিদের কাছে থেকে যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন তা সত্য।

قالميثاق : আল্লাহ তায়ানা আদম (আ.) এবং তাঁর সমস্ত সন্তান-সद्डতিদের কাছে থেকে নিজ প্রভুত্তের যে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন তা সত্য। এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। যেহেতু তা কোরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত।

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :


Ẃww.eelm.weebly.cóm

অর্থাৎ, আর যথন তোম্র পালনকর্তা বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করে তাদের সন্তানদের এবং নিজের ওপর তাদের প্রতিজ্ঞা করালেন, আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই? তারা বলनো, অবশ্যই, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি। কেয়ামতের দিন তোমরা বলতে পারো, আমরা এ বিষয়ে অজ্ঞ ছিলাম।
(मूরা जারাফ)

## কয়েকটি প্রশ্নের্স উত্তর

এখানে কয়েকটি প্রশ্ন হতে পারে, ১। এ অগ্কিকার কি? २। এবং কোথায় এবং কখন নেয়া হয়েছিলো ৩। এবং কিভাবে নেয়া হয়েছিলো?

প্রथম উত্ত্র : ওপরযুক্ত আয়াতে সেই বিশ্বজনীন, শ্রেষ্ট মর্যাদাশীল অभীকারের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে, या সমন্ত আদম সন্তানের কাছ থেকে সৃষ্টিকর্তা আল্মাহ মানুষ এই দুনিয়াতে আসার আগেই সৃষ্টি লগ্নে নিয়েছিলেন।


ভিতীয়্ উজ্জ্র : এ সম্পর্কে মুফাসসিরে কোরআন হयরত আব্দুল্নাহ ইবন্ন আব্বাস (রা.) থেকে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সনদ সহকারে ইমাম আহমদ, নাসায়ী ও হাকেম (রহ.) যে রেওয়ায়াত পেশ করেছেন তা হচ্ছে এই, এই অগিকার ও প্রত্রিতির স্থানটি হলো ওয়াদিয়ে নামান, যা আরাফাত্তর ময়দান নামে প্রসিদ্ব ও খ্যাত রয়েছে।

তৃতীয় উత্ৰ্র : মুসলিম ইবনে ইয়াছার (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত উমর ফারুক (রা.) কে ওপরযুক্ত আয়াত সম্পর্কে প্রশ্নকারীর জবাবে তিনি বলেছিলেন, নবী সাল্লাল্ধাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন এ আয়াত সম্পক্কে প্রশ্ন করা হলো। তখন নবী সাল্মাল্মাহ আলাইহি ওয়াসাল্মাম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম আদম (আ.)কে সৃষ্টি করেন। তারপর স্বীয় কুদরতের হাত যখন তার পিঠঠ বুলিয়েছিলেন, তখন তার ঔরসে যত সৎমানুষ জন্মাবার ছিলো তারা বেরির্যে এল্লে। তখন আল্লাহ তায়ানা বনলেন. এদেরকে আমি জান্নাতের জন্যে সৃষ্টি করেছি এবং জান্নাতবাসীদের (মত) আমল করার জন্য সৃষ্টি করেছি। তারা জান্নাতের আমল করবে। পুনরায় তার পিঠঠ স্বীয় কুদরতের হাত বুলালেন। তथন যত পাপী তাপী মানুষ তার ঔরসে জন্যাবার ছিলো তাদের বের করে আনলেন এবং বললেন, এদেরকে আমি দোयখের জন্য এবং দোযখীদের (মতো) আমল করার জন্য সৃষ্টি করেছি। সুতরাং এরা দোयথে যাবার আমল করবে। তখন একজন নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলুল্নাহ সাল্লাল্মাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমেই যখন জান্নাতি ও দোযথী সাব্যস্ত করে দেয়া হয়েছে তখন wWW.eelm.weebly.com

তার আমল করার প্রয়োজন কি? হুজুর সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যथन আল্মাহ তায়ালা কাউকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন তখন সে জান্নাত বাসীর আমনই ওরু করে। পরিশেষে তার মৃত্যু এমন কাজের ওপর হয় যা জান্নাতবাসীর কাজ। আর আল্লাহ যখন কাউকে দোयথের জন্য সৃষ্টি করেন তখন সে দোযখের আমল আরম্ভ করে। পরিশেষে তার মৃত্যু এমন কাজের ওপর হয় या দোযখীদের কাজ। -
(তিমমিবী, जারু দাউদ)
মোটকথা, মানুষ যখন জান্ না, সে কোনো শ্রেণীর্ভুক্ত, তখন তার পক্ষে নিজ্রের সামর্থ্য, শক্তি ও ইচ্ছাকে এমন কাজেই ব্যয় করা উচিত যা জান্নাত বাসীদের কাজ, আর এমন আশাই পোষণ করা কর্তব্য, সেও তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

## জান্মাতি এবং জাহান্নামিদের সৎখ্যা সম্পর্কে

## আল্মাহ ব্যতীত কেউ অবগত নন




অনুবাদ : आল্লাহ তায়ালা অনাদিকাল হতে সামপ্রিকভাবে জানেন কিছু সংখ্যক লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর কিছু সং্য্যক লোক জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এই সংখ্যা আর বৃদ্ধি পাবে না এবং হ্রাসও হবে না।

অর্থাৎ, ইতঃপৃর্বেই আলোচনা করা হয়েছে, আল্ধাহ তায়ালা সর্ব বিষয় সামগ্রিকভাবে জানেন। তাঁর জানার বাইরে একটি বালিকণাও নেই এবং সর্ব বিষয়ে খবর রাথেন, অনুপস্থিত, উপস্থিত, দৃশ্য, অদৃশ্য সবককিছু তিনি জানেন। তিনি মাখলুক সৃষ্টির আগ থেকেই তাঁর অনাদি জ্ঞান দ্বারা সামগ্রিকভাবে জানেন, কারা এবং কি পরিমাণ লোক জাহান্নামে প্রবেশ করবে? এ পরিমাণ থেকে একজন লোকও বৃদ্ধি এবং,্রাস পাবে না। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :
"একদল জান্নাতে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"
অন্য আয়াতে বলেছেন :

www.eelm.weébly.com
"আল্লাহ তায়ালা তাদের সবকিছু বেষ্টন করে রেখেছেন এবং প্রত্যেক বম্ভর সংখ্যা (গণনা) হিসাব করে রেখেছেন।"

যেমন, প্রত্যেক বস্টুর পরিসংখ্যান আল্মাহরই গোচরীভূত। পাহাড়ের অভ্যন্ত রে কি পরিমাণ পানি বিন্দু আছে, প্রত্যেক বৃষ্টিতে কত সংখ্যক ফেঁাটা বর্ধিত হয় এবং সারা জাহানের বৃঙ্ষ সমূহের পাতার সঠিক পরিসংখ্যান তাঁর জানা আছে। তেমনিভাবে কি পরিমাণ লোক জান্নামে যাবে এবং কি পরিমাণ লোক জাহান্নামে যাবে, এর সংখ্যা মাখলুক সৃষ্টির আগে থেকে সামগ্খিকভাবে জানেন। এই সংখ্যা থেকে একজন লোক বাড়বে না এবং কমবেও না।

## আল্দাহ বান্দার্র কৃতকর্ম সম্পক্কে অবগত

## 

অনুবাদ : তদ্রপ আল্মাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কেও আগ হতে অবগত আছেন। যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার পক্ষে সে কাজ সহজসাধ্য করা হয়েছে। আর সকল কাজের মূল্যায়ন শেষ পরিণতির ওপর নির্ভর করে।
 এবং জাহান্নামিদেরকে তাদের সংখ্যাসহ পরিপূর্ণভাবে জানেন। তেমনিভাবে তিনি বান্দাদের সব কাজ-কর্ম সম্পর্কেও পূর্ণভাবে অবগত আছেন। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

## 

"আল্মাহ তায়ালা তোমাদেরকে এবং তোমাদের কাজ-কর্মকে (যা তোমরা করে থাক) সৃষ্টি করেছেন।" আর এ কথা সর্বজন স্বীকৃত সত্য, সৃষ্টিকর্তা তার সম্প সৃষ্টি সম্পর্কে পূর্ণ অবগত আছেন। অতএব সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে গেলো, আল্লাহ তায়ানা তাঁর বাদ্দাদের সমत্ত কাজ-কর্ম সম্পর্কে পূর্ণভাবে অবগত আছেন। তাঁর জ্ঞানের বাইরে কোনো কিছু নেই।
"याকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন, সে কাজ তার জন্য সহজসাধ্য করে দেয়া হয়।" সুতরাং যাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তার জন্য জান্নাতের কাজ করা সহজ করে দেয়া হয়। যেমন পবিত্র কোনন্ড বলা হয়েছে :

## 

"ব্যে আল্নাহর পথে দান করে এবং আল্নাহকে ভয় করে এবং উত্তম বিষয় (জান্নাত)কে সত্য মরে করে। তখন আমি সত্বর তাকে সহজ করে দেই সেই সুখের জন্য। यেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

"বে কৃপণতা করে আর বেপরওয়া হয় এবং উত্তম বিষয়ে (জান্নাত)কে অস্বীকার করে তখন আমি তাকে সহজ করে দেই কষ্টের জন্য।"

এখানে বাহ্যতঃ এর্রপ বলা সঞ্গত ছিলো, আমি তাদের জন্যে জান্নাতের অথবা জাহান্নাম্মে কাজ সহজ করে দেই। কেনোনা কাজ-কর্মই সহজ অথবা কঠিন হয়ে থাকে, ব্যক্তি সহজ বা কঠিন হয় না। কিন্ভ কোরআন পাক এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে, স্বয়ং তাদের সত্তাকে এসব কাজের জন্য সহজ করে দেয়া रবে।

এতে ইহ্হিত র়়েছে, প্রথম দলের জন্যে জান্নাতের কাজ-কর্ম তাদের স্বভাব ও মজ্জায় পরিণত হবে। আর এর বিপরীত কাজ করতে তারা কষ্ট অনুভব করবে। এমনিভাবে দ্বিতীয় দলের জন্যে জাহান্নামের কাজ-কর্ম তাদের স্বভাব ও মজ্জায় পরিণত করে দেয়া হবে, ফলে তারা এ জাতীয় কাজই পছন্দ করবে এবং এতেই শান্তি পাবে। উভয় দলের স্ষভাবে ও মজ্জায় এ অবস্গা সৃষ্টি করে দেয়াকেই একথা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে, ম্বয়ং তাদের এসব কাজের জন্য সহজ করে দেয়া হবে। বুখারী ও মুসলিম শরিফের একটি হাদিস এ কথার সমর্থন করে, রাসূল্ণ সাল্ধাল্মাহ আলাইহি ওয়াসাল্মাম বলেছেন :


"তোমরা কাজ করতে থাকো; কেনোনা প্রত্যেকের জন্য ওই কাজই সহজ করে দেয়া হয়, যে কাজের জন্যে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং সে ব্যক্তি জান্नাতি, পুণ্য ও সৌভাগ্যবানদ̆র অর্ত্তভুক্ত, তার জন্যে পুণ্য ও সৌভগ্যবানগণের কাজ সহজ করে দেয়া হয়। আর বে জাহান্নামি দুর্ভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত তার জন্যে দুর্ভাগ্যবানদের কাজ সহজ করে দেয়া হয়।"
 পরিণতির ভিত্তিতে হয়ে থাকে। যथা : (১) কোনো মানুষ যদি সারা জীবন কাফির থাকে, অবশেষে সে মুসলমান হয়ে আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করে WWW.eelm.weebly.com

ঈমানের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাছ়ল তার প্রথম জীবনের কৃতকর্মের ওপর কোনো ধর তায়ানাড়াও হবে না। (२) পক্ষান্তরে কেউ মুসলমান অবস্থায় সারা জীবন নেক आমল করেছে। পরিশেষে সে মুরতাদ হয়ে গেলো এবং মুরতাদ অবস্থায় মৃত্যু মুথ্ পতিত হলো, नেক আমলের কোনো ফল পাবে না। প্রথম ব্যক্তি নেক আমল ও ঈমানের ওপর মৃহ্যুবরণ করার কারণে জান্নাতি হবে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি বদ আমল কুফনীীর অবস্থায় মৃত্যু মুতে পতিত হওয়ার কারণে জাহান্নামি হ়ে। যেমন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্মাম বলেছেন :



"তোমরা সৎপথ্থে থেকে ঠিকভাবে (নেক) কাজ করতে থাকো এবং আল্মাহর নৈকট্য লাভে সচেষ্ট হও। কেনোনা জান্নাতি লোকের শেষ নিঃশ্বাস হবে জান্নাতিগণের আমলের ওপর। আগে সে যে ধরননের আমল করুক না কেন। এর্পভাবে জাহান্নামি ব্যক্তির শেষ নিঃম্বাস জাহান্নামিদের কাজের ওপর হবে, ইতিপূর্বে সে যে ধরনের কাজ করুক না কেনো।"
(তিজমিयী)
হাদিস শরিফে বনা হয়েছে :
"আমলের মূন্যায়ন শেষ পরিণতির ওপর নির্ভর করে।"

## চাকদির সম্পর্কে আকিদা

## সৌভাগ্যবান ও হতভাগ্য কে?

অনুবাদ : প্রকৃত সৌভাগ্যবান সেই, যে আল্মাহর ফয়ছালায় সৌভাগ্যবান হয় এবং প্রকৃত দুর্ভাগা সেই, যে আল্লাহর ফ্য়ছানায় দুর্ভাগা হয়।
 সৌভাগ্যবান হতে পারবে না। বরং সৌভাগ্যবান ওই ব্যক্তি যাকে মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় আল্পাহ তায়ালা সৌভাগ্যবান রনে ফয়সানা করে দিয়েছেন। আর www.eelm.weebly.com

কোো মানুষ তার ঢেষ্টা সাধনার ক্রটি় কারণণ হত্াগা বা দুর্ভাপ্য হতে পারবে
 অব্থায় জা্gাহ তায়ালা হত্যাগা বা দুর্ভগা ফ্য়সালা করেছেন। बেমন হাদিস শরিরিফে নবী সাল্লান্ধাহ আनাইহি ওয়াসাল্লাম বcেছেন :


"অতঃপর আল্gাহ তায়ালা চারটি বিষয় দিত্যে একজন কের্রেতাকে ঢার কাছ্ প্রেরণ করেন। তথন ফ্েরেশण (১) তার आমল (লে কি কি আমল




"আল্gাহ তায়ানা यাকে পথঅষ্ট কর্রে, তার জন্য কোনো পথ্রদর্শক নেই।

 বাইরের বিষয়। এঢে মানুবের কোেো হ্যক্কপ নেই। তাই ইমাম ত্বাহাীী (রহ.) রাোেন :

## তাকদির্ বলতে কী বোঝায়?

## 



 आল্লাহর (এমন এক গোপন) রহস্য। এ সস্পরে অল্dाহর সান্নিষ্য ঞ্রাষ্ কোন্নে

 www.eelm.weebly.com

ব্যর্থতা, বঞ্ধনার সিঁড়িতে সীমা লজ্মনের সোপান ব্যতীত আর কিছু নয়। অতএব এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও কুমন্ত্রণা থেকে পূর্ণভাবে বেঁচে থাকতে হবে।

اُحْلُ الْقَدْرٍ : যেহেতু তাকদির এমন এক গোপন রহস্য যার সম্পর্কে আল্নাহ তায়ালা স্বীয় নবী-রাসূল (আ.)গণকে অবপত করেন নি। তারাও আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের মাধ্যমে এর ওপর অভিহিত হতে পারেননি। সুতরাং অন্য কোনো জ্ঞানী, গুণীর পক্ষে এ বিষয়ে চিন্তা, গবেষণা করে কোনো তথ্য উদঘাটন করা সম্ভব নয়, বরং এ বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করলে পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তাই তাকদির সম্পর্কে আলোচনা পর্যালোচনাকারী সাহাবি (রা.)গণের প্রতি নবী সাল্লাল্মাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগাপ্বিত হয়েছিলেন। যেমন হযরত আবু হহায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে আছে :




অর্থাৎ, রাসূলুল্মাহ সাল্মাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্পাম আমাদের কাছে এমতাবস্থায় বের হয়ে এলেন, আমরা তাকদির সম্পর্কে পরস্পর বিতর্ক করছি। তখন নবী সাল্মাল্মাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন, তাঁর চেহারা มুবারক লাল বর্ণ হয়ে গেলো যেনো তাতে আনারের দানা নিংড়িয়ে দেয়া হয়েছে। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনলেন, তোমাদের কি এ সम্পর্কে আলোচনার নির্দেশ দেয়া হয়েছে অথবা আমি কি এ নিয়ে তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছি। তোমাদের আগের লোকেরা একমাত্র এ সম্পর্কে বিতর্ক করে ধ্বংস হয়েছে। আমি তোমাদেরকে কসম দিয়ে বলছি, তোমরা এ সম্পর্কে বিতর্ক করো না।
(তিরমিযী)
ওপরযুক্ত হাদিস সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, তাকদির আল্নাহ তায়ালার একটি গোপন রহস্য এ সম্পক্কে পর্যালোচনা বা বিতর্ক করার কারো কোনো অধিকার নেই। তাই ইমাম ত্াহাবী (রহ.) বলেছেন,

2১2

## তাকদির সম্পর্কে আল্মাহ ব্যতীত কেউ অবগত নয়




जनুবাদ : কারণ आা্পাহ তায়ালা ম্যং তাকদিরের জ্ঞান তাঁর সৃষ্টিকুল থেকে গোথ্ রেখ্ছেে এবং তাদের এর তত্ত্র উদঘাটনের প্রচেট্টা চালানো থেকে নিষেধ করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ানা তার পবিত্র কেতাবে বলেন :
 করা যাবে না; ব্রং তারাই গোপন কৃতকর্মের জন্য জিজ্ঞাসিত হবে, (সৃরা आম্বিয়া-২৩) সুতরাং যে ব্যক্তি প্রশ্ন করবে, তিনি কেন এ কাজ করনেন? সে আসলে আল্লাহর কেতাবের নির্দেশ প্রত্যাথ্যান করলো। आর যে ব্যক্তি আল্মাহর কেতাবের নির্দেশ প্রত্যাধ্যান করবে, সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।
 এমন এক রহসস, या মানুষের বুদ্ধি ও বিবেকসমূহের উধ্ধ্ধে এবং কাজ সমূহের এমন এক কাজ, যার ওপর তকে জিজ্ঞাসা করা হবে না। বরং তারা (তাদের কৃতকর্মের ওপর) জিজ্ঞাসিত হবে। তাকদিরের বিষয়টি বুদ্দির সূক্ষতা এবং চিন্ত ার সীমার চেয়ে অধিক সূক্ম, এর সূক্ম তত্ত্র ও গোপন রহহস্য আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না এবং মাখলুকের বুদ্ধি ও ধারণা বা কল্পনা এ৫লোো জানার ক্যতাও রাধে না। তাই যে ব্যক্তি তাকদিরের গোপন রহস্য অন্বষণে লিষ্ু হয়েছে, সে পথল্রষ্ট হয়েছে এবং যে ব্যক্তি এ সम্পক্কে কোনো আলোচনা না করে, একে আনুগত্যের সন্গে সেনে নিয়েছে সে হেদায়াত পের্যেছে। অতএব মুমিনের ঈমানের হেফাজতের প্্া হলো, তাকদির সম্পর্কে আলোচনা না কর্রে আনুগত্যের সর্গে তা মেনে নেয়া।

## 



অনুবাদ : এঔুো এমন সব কথা যার প্রতি মুখাপেক্ষী আল্নাহর ওনিগণের মধ্যে যাদের অন্তর আলোকোজ্জ্qল আর এটাই জ্ঞানের মধ্যে সুগভীর প্রাজ্জলসম্পন্ন ব্যক্তিদের জ্ঞানের পর্যায় বা স্তর। কারণ জ্ঞান দু’প্রকার। (১) এক প্রকার জ্ঞান या সৃষ্টিকুনের মধ্যে বিদ্যমান। জ্ঞানের অস্ধীকৃতি কুফরী কাজ এবং অবিদ্যমান জ্ঞানের দাবি করাও কুফ্রী কাজ।
 যেখেলোন্র ওপর যথাযথভাবে আকিদা রাখা অত্যাবশ্যকীয়, যেঞুলো ব্যতীত ঈমান পরিপূর্ণ হবে না। তাই আল্qাহর अनিগণের মধ্যে এসব লোক যাদের অন্ত র আলোকিত তারা এসব কथা মানার মুখাপেক্ষী, এটাই জ্ঞানের গভীরতা অর্জনকারীদের স্তর। কারণ তারা নির্ধিধায় আনুগত্যের সজ্ছে আল্মাহর সব আদেশ, নিষেষ পালন করে।
 এবং বিস্তারিতভাবে এবং আদেশ, নিষেষ হিসেবে নবী সাল্ধাল্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্পাম নিয়ে এসেছিলেন। এটি জ্ঞানের মধ্যে গভীরতা অর্জনকারীদের স্তর। বেমন পবিত্র করআনে বনা হয়েছে :

## 

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্ধাম তোমাদের यা (আদেশ) দেন তা গ্রহণ করো এবং যা তোমাদেরকে নিচেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো এবং আল্নাহকে ভয় করো।"

অন্য আয়াতে বলেছেন :
"যারা জ্ঞানে ওণে গভীর তারা বলেন, আমরা এর প্রতি ঈমান নিয়ে গ্রেছি। এ সবই আমাদের পালনকর্তার পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছে।" এ ঞ্ঞান भম্পর্কে নবী সাল্লাল্পাহ্হ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

অর্থাৎ, জ্ঞান তিনটি (১) মুহকাম আয়াতসমূহ (২) অরহীত সুন্নাতসমূহ (৩) কোরআন ও সুন্নাহর মুয়াফিক কিয়াসসমূহ। কেউ বনেন, علم المجودউর্দেশ্য হল্লে শরিয়তের জ্ঞান। আর একথা সর্বজন ग্বীকৃত সত্য, শরিয়:: ইসলামিয়ার জ্ঞানের অস্বীকারকারী কাফির। সুতরাং ইলমুল মাওজুরা-র अস্ধীকারকারী কাফির।
 উদ্দেশ্য হতে পারে।
(১) তাকদিরের গোপন তথ্যের জ্ঞান यা আল্মাহ তায়ালা মানুষ থেকে গোপন রেথেছেন এবং এর উদ্লেশ্য তালাশ করতে নিষেধ করেছেন।
(২) রূহের হাকিকতের্র জ্ঞান যেমন আল্মাহ তায়ালা পবিত্র কোরআানে বলেছেন :


অর্থাৎ, আপনি বলে দিন র্রাহ আমার পাননকর্তার আদেশে ঘঢিত, আর তোমাদেরকে অতি অল্প জ্ঞান দেয়া રয়েছে। অর্থাৎ, সাধারণ সৃষ্ট জীবের মতো উপাদনের সমন্বয়ে এবং বংশ বিস্তারের মাধ্যমে অস্তিত্দ লাভ করেনি। বরং তা সরাসরি আল্মাহ তায়ালার আদেশ 'ک' (হও) ঘ্बারা সৃজিত।
(৩) কেয়ামতের নির্ধারিত সময়ে জ্ঞান যেমন পবিত্র কোর্ানে বলা হয়েছে :

"এরা আপনার কাছে কেয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করে, তা কবে আসবে? আপনি বলে দিন, এর নির্দিষ্ট জ্ঞান আমার পালনকর্তারই রয়েছে।" এ ব্যাপারে আগ থেকে কারো জানা নেই এবং সঠঠি সময়ও কেউ জানতে পারবে না। নির্ধারিত সময়টি যখন উপস্থিত হয়ে যাবে। ঠিক তখনই আল্লাহ তায়ালা তা প্রকাশ করে দেবেন- এতে কোনো মাধ্যম থাকবে না।
(8) মাফাতিহুল গাইব- গাইবের চাবিকাঠিসমূহের জ্ঞান। যেমন পবিত্র কোরুানে বলা হয়েছে :

"আল্লাইর কাছেই (গাইব) অদৃশ্য জগতের চাবিকাঠিসমূহ রয়েছে এশুলো তিনি ব্যতীত কেউ জানে না ।"
(৫) আবিষ্কার করা এবং ধ্বংস করার ক্ষমতার পদ্ধতির জ্ঞান অথবা এই দুটির হাকিকতের জ্ঞান ইত্যাদি ওপরোল্লেখিত বিষয়সমূহের জ্ঞান এক আল্লাহ ব্যতীত আর কেইই জানে না। যেহেতু এখুলোকে 'ইলহে মাফকূদ’ বলা ইয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি এই সব বিষয়ের জ্ঞানের দাবি করবে সে কাফির হরে যাবে। কারণ এই জ্ঞান আল্লাহর বৈশিষ্ট্য বা বিশেষত্।। আর যে ব্যক্তি এই জ্ঞানের দাবি করবে তার ঈমান থাকবে না। অতএব সে কাফির হয়ে যাবে। তাই ইমাম ত্বাহাবী (রহ.) বলেছেন যে :

অনুবাদ : বিদ্যমান জ্ঞান গ্রহণ করা আর অবিদ্যমান অদৃশ্য জ্ঞানের অন্বেষণ ছেড়ে দেয়া ছাড়া ঈমান বিগুদ্ধ হবে না।

## জাওহ্ মাহফুজ্জ এবং কনম সম্পর্কে আকিদা





অনুবাদ : আমরা লাওহে মাহফুজ (সংরক্ষিত ফলক) ও কলম এবং এতে লিপিবদ্ধ সবকিছুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি। অতএব यদি সমস্ত সৃষ্টিকুল একত্রিত হয়ে চেষ্টা করেন এ বিষয় না হওয়ার জন্য, যা হওয়ার কथা আল্মাহ তায়ালা ‘লাওহে মাহফুজে’ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, তারা এতে সক্ষম হবে না। পক্ষান্তরে यদি সমস্ত সৃষ্টি একত্রিত হয়ে এমন বিষয় হওয়ার জন্য চেষ্টা চালায়, यা হওয়ার কথা আল্লাহ তায়ালা ‘লাওহে মাহফুজে’ লেখেননি, তারা এতেও সক্ষম হবে না। কেয়ামত পর্যন্ত যা হবার তার লেখা চূড়ান্ত হয়ে কলম তকিয়ে গেছে।

## নাওহে মাহফুজ বলতে কী বোঝায়?

? الكّو : সংর্ষিত ফলক এ সম্পক্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

বরং এ সम্মানিত কোরআন ‘লাওহে মাহফুজে’ সংরক্ষিত। ইমাম বাগাবী มুয়ালিমুত তানজীলে আব্দুল্মাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সনদে উল্লেখ করেছেন, ‘লাওহে মাহফুজ’ সাদা মুক্তার তৈরি। এর দৈর্ঘ্য আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত দূরত্বের মতো। অর্থাৎ, পাঁচশ বছরের পথ। এর কিনারসমূহে পদ্মরাগ মণি বসান্না। আর এর প্রান্তসমূহ পদ্মরাগের তৈরি এবং এতে নূরের কলম ‘কলমে কাদীম’ দ্বারা লিখিত আছে। এই ফলকের ওপর প্রাত্ত আরশে এলাহীর সক্পে ঝুলন্ত আছে এবং নিচ প্রান্ত একজন সম্মানিত ফেরেশতার কোলে রেথেছেন আর তিনি আরশের ডান পার্শ্বে দাঁড়ানো রয়েছেন। 'লাওহে মাহফুজের (সংরক্ষিত ফলকের) ওপরে এই এবারত (বাক্য) লিখিত আছে :


"আল্মাহ ব্যতীত কোন্ো মাবুদ নেই, তিনি একা, তাঁর (পছন্দনীয়) দীন ইসলাম, আর মুহাম্মদ সাল্পাল্পাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঢাঁর বান্দা ও রাসূন। সুতরাং বে ব্যক্তি আল্মাহর ওপর ঈমান আনবে আর তাঁর ওয়াদা (অগ্গিকার) বিশ্বাস করবে আর তাঁর রাসূলের অনুসরণ করবে, আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো।"
(তাকসিরে ফাত্থল আজিজ)

## কনম বলতে কী বোঝায়?

 এবং তার সমস্ত লেখনীর ওপর ঈমান রাখেন।

কनম : হयরত কাতাদা (রহ.) বলেন, কলম আল্লাহ প্রদত্ত একটি বড় নেয়ামত। আল্লাহ তায়ালা তাঁর হাত দ্বারা এটি সৃষ্টি করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

"আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম থে বस্তু সৃষ্টি করেছিলেন, তা হচ্ছে কলম। অতঃপর তিনি কলমকে (আদেশক্রমম) বললেন, লেখ, কলম আরজ করলো কি লেখবো? তিনি বললেন, কৃদর, তাকদির লিপিবদ্ধ কর। কলম আদেশ অনুযায়ী কেয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত হওয়া সমন্ত বিষয়াদি লিপিবদ্ধ করনো।" (তিরমিযী)

ইমামে তাফসির মুজাহিদ আবু আমর থেকে নকল করেছেন, সম্্র সৃষ্টির মধ্যে আল্মাহ তায়ালা স্বীয় কুদরতি হাত দ্বারা চারটি বষ্ঠু বানিয়েছেন, এগুলো ছাড়া অবশিষ্ট সব মাখলুক তাঁর আদেশ (ك) ঘারা সৃষ্টি করেছেন। এই চার বন্তু হলো (১) কলম (২) আরশ (৩) জান্নাতে আনন্দ (8) আদম (আ.)।

কলম তিন প্রকার : (১) সর্বপ্রথম মাখলুক কলম, যাকে আল্মাহ তায়ালা স্ষীয় কুদরতী হাত দ্বারা সৃষ্টি কর্রেছেন এবং তাকে সম্গ জগতের তাকদির লেখার নির্দেশ দিয়েছেন। (২) ফেরেশতাদ্রে কলম, যার দ্বারা তারা সংঘটিত হওয়ার মতো সমস্ত ঘটনাবলী এবং এর পরিমাণসমূহ, আর মানুষের আমল সমূহ লিপিবদ্ধ করেছেন। (৩) সাধারণ লোকের কলম, যার দ্বারা তার স্বীয় কথা নেখেন ও উদ্mেশ্যগত কাজ সমাধান করেন।

## কলম মার্রা কোন্ কলম উफ্লেশ্য

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, এখানে কোন্ কলম উদ্দেশ্য?
धবাব : এখানে আল্মাহ তায়ালার সর্ব প্রথম মাখলুক এই কলম উদ্দেশ্য, যার দ্বারা সমস্ত সৃষ্টির তাকদির লেথেছেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত হওয়ার মরো কার্যকলাপ লিপিবদ্ধ করেছেন। এদিকে ইক্তিত করে আল্gাহ তায়ালা বলেছেন :


অর্থাৎ, আল্মাহ তায়ালা যে সব বিষয়াদি হওয়ার কথা লাওহে মাহফুজে লেখে রেখেছেন, যদি সমস্ত মাখলুক একত্রিত হয়ে এসব বিষয়াদির কোনো একটি খও্ট করতে চায় তবে তারা তা করতে পারবে না। যেহেতু তারা এর কোনো ক্ষমতা বা অধিকার রাথে না। পক্ষান্তরে যে সব বিষয়াদি না হওয়ার কথা আল্মাহ তায়ালা লাওহে মাহফুজে লেখেছেন, যদি সমস্ত মাখলুক একত্র হয়ে এর মধ্যে কোনো একটি বিষয় ঘটাতে চায়, তবে তারা তা করতে পারবে না। যেহেতু তারা এর কোনো ফ্রতা বা অধিকার রাথে না। আর ‘লাওহে মাহফুজে’ নতুনভাবে কোনো কিছু লেখা হবে না। কেন্নোনা, কেয়ামত পর্যন্ত यা কিছু WWW゙, eelm.weebly.com
 কनমমর কালি ৫কিষ্যে গেছে। जতএব লাওহে মাহুষুজের লেখনীর মধ্ধ্য নতুনভােে কোনো কিছू সং্যাজন বা সংলোধন করা হবে না।

## মানুষের ভাগ্যে নিথিত সবকিছুই তার্র ওপর আসে

#  




অনুবাদ : या বান্দার কাছে প্পীছেনি, তা তার কাছে পৌছার ছিলো না, আর यা তার কাছে পৌছেছে তা তার কাছে কখনোও না পৌছার ছিলো না। বান্দার জন্য এ কথা জেনে রাখা কর্তব্য, আল্লাহ তায়ালা তাঁর মাখলুক থেকে সংঘটিত হওয়ার মতো সর্ব বিষয়াদি সম্পক্কে আগ থেকেই অবগত। অতএব তিনি এওুলোকে শ্বীয় ইচ্ছানুসারে সুনিয়ী্রিত ও অকাট্য তাকদির হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। নভোমওলে ও ভূমণ্জে তাঁর সৃষ্টিকুলের মাঝে এমন কেউ নেই যে তা নাকচ মৃনতবী, বিলুল্ত বা এর পরিবর্তন এবং এদিক-সেদিক কিংবা হ্রাস-বৃদ্ধি করার সাধ্য রাণ্।।
 সম্মান ইত্যাদি যা কিছু বান্দা থেকে দূরে রয়েছে এঞ্তলো বান্দার কাছে প্ৗৗছার কथা- 'লাওহে মাহফুজে' লেখা ছিলো না, এমন হবে না, বান্দার ভাগ্যে কিছু লেখা আছে। আর কার কোনো゙ ত্রুটির কারণে এञুলো বাদ্দার কাছে পৌছেনি। পক্ষান্তরে ফে সব ধন-সম্পদ, সুখ-শান্তি, দুঃখ-কষ্ট, মান-সম্মান, বান্দার কাছে প্পীছে এঞুলো তার কাছে পৌছার কথা ‘নাওহে মাহফুজে’ তার জন্য নির্ধারণ ছিলো। এমন নয়, এশুলো তার চেষ্টা, সাধনার বদৌলতে অর্জন হয়েছে, তার ভাগ্যে এওুলো ছিলো না।
 একান্ত কর্তব্য, আল্মাহর সম্গ্গ সৃষ্টি থেকে যা কিছু ঘটেছে বা ঘটবে, সে সম্পর্কে তিনি মাখলুক সৃষ্টির আগ থেকেই অবগত ছিলেন, তার জ্ঞানের বাইরে কোনো কিছুই নেই এবং কথনো ছিলো না।

যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :


"তাঁর (আল্মাহর) কাছেই অদৃশ্য জগতের চাবি কাঠি রয়েছে। এতুলো তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। আর স্থলে ও জলে যা আছে, তিনি তা জানেন। আর এমন কোনো পাতা ঋরে না যা তিনি জানেন না এবং যমীনের অন্ধকার সমৃহে এমন কোনো শস্যের দানা এবং আর্দ্র ও ঔক্ক দ্রব্য নেই, যা প্রকাশ্য কেতাবে নেই। সবকিছু আল্পাহর জানা এবং প্রকাশ্য কেতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। সব কিছুই আল্লাহর জানা এবং প্রকাশ্য কেতাবের বাইরে একটি বিন্দু কণাও নেই।"

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে :


"তুমি বলে দাও যে, তোমরা যদি অন্তরে কোনো কथা গোপন রাথো অথবা প্রকাশ করো; আল্झাহ তায়ালা সে সবই জানেন এবং আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সে সবও তিনি জানেন। আল্মাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।"
( সুরা आলে-ইমর্যান)
ওপরযুক্ত আয়াতদ্বয় এবং আরো অনেক আয়াত সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, आদিকাল থেকে যা হয়েছে এবং অনন্তকাল পর্যন্ত যা কিছू হবে, মাখলুক সৃষ্টির আাগ থেকেই আল্পাহ তায়ালা এসব অবগত আছেন এবং তিনি. এসব ‘লাওহে মাহফুজে' লিপিবদ্ধ করে রেেেছেন।

পண্মান্তরে ফালাসাফিদের বিশ্বাস হলো, মাখলুক সৃষ্টির আগে এবং মাখলুক থেকে কোনো কিছু সংঘটিত হওয়ার আগে, জুযয়ীয়্যাত সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা অবগত ছিলেন না। তাদের এ বিশ্বাস পবিত্র কোরঅন-সুন্নাহর পরিপন্হী, তাই এ ষরনের বিশ্বাস বা ধারণা রাখা কোরআন সুন্নাহ অস্বীকার করার নামান্তর। সুতরাং যারা এধরনের আকিদা (বিশ্বাস) বা ধারণা রাখবে जারা পথভ্রষ্ট, কাফির।
 অকাট্য তাকদির নির্ধারণ করে রেথেছেন। এটাকে কোনো মাখলুক ভF করতে পারবে না এবং Ẃww.eelm.weebly.com

এবং কোো অবস্থাতে এতে কোনো ধরন্ন পরিবর্তন পরিবর্ধন করতে পারূে ना।

বেমন পবিত্র কোর্রঅান বনা হয়েছছ :

অর্থাৎ, আাল্লাহ यদি তোমাদের ওপর কোনো কষ্ঠ আরোপ কর্রে, তাহলে
 তোমাকে দান করার ইচ্ঘা করেন, তাহলে তাঁর অন্থহহকে ফেরাবার কেট নেই।

 কেউ নেই। বেমন আাল্পাহতযয়ালা বলেছেন :
 নির্দেশকে পপাতে নিক্ষেপকার্রী কেউ নেই।

 কোরজানে বলা হর্যেছে:

وَلَا مُبِّلَ لِكِلَمَاتِ اللّه. (سورة انعام)
অर্থাৎ, आब्øाহর বাণীসযूহকে পবির্তনকারী কেউ নেই। অन্য আয়াळ্ড
 (সুরা কাফ) ওপরমুক্ আয়াত্ঘ্ম স্প্ষ প্রমাণ দিচ্ছে, আ|্মাহর কোনো কथা বা কাজ পর্রিবর্তন इয় না এবং এর পরিবর্তনকারী কেউ নেই।
 বৃদ্ধি বাহ্রাস কর্তে পারবে না। বেমন আब্লাহ তায়ানা বলেছেন :
 কাছেই রয়েছে।
(সূরা রাম)
 পরিবর্তন বা পর্রির্ধন হতে পারে না।

आয়াত্র আসল অর্থ হচ্ছে, আল্नाহ তায়ালা স্বীয় অপার শক্তি ও अসীম রহস্য জ্ঞান ঘ্ঘারা যে বিষয়কে ইচ্ছা নিচিচিছ্ করে দেন এবং যে বিষয়কে ইচ্ছা বহান ও বিদ্যমান রাখেন। এরপর যা কিছू হয় তা আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত থাকে। এর ওপর কারো কোনো ক্ষমতা চনে না এবং তাত্ম্রাস, বৃদ্ধি ও কেউ করতে পারে না।

## আল্মাহ সৃষ্টি কর্না ব্যতীত কোনো কিছ্ন সৃষ্টি হয় না



অনুবাদ : আল্লাহর সৃষ্টি করা ব্যতীত কোনো বষ্ভু (সৃষ্টি) হবে না। আর আল্মাহর সৃষ্টি করাটা উত্তম এবং সুন্দরই হয়ে থাকে। আর এটাই হচ্ছে ঈমানের মূनভিত্তি, মারিফাতের মৌলিক নীতিমালা এবং আল্ףাহ তায়ালার একত্̨ ও প্রভুত্রের সঠিক স্বীকৃতি। আল্লাহ তায়ালা কোরআনে বলেছেন :



 কোনো বব্জ সৃষ্টি হয় না এবং তাঁর অস্তিত্ব প্রদান ছাড়া কোনো বব্জ্ অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না এবং আল্লাহর সৃষ্টি করাটা অত্যন্ত সুন্দর ও সুসংহত। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :
"এটা আল্লাহরই কারিগরী। यিনি সব কিছুকে সুসংহত করেছেন।" একটি হাদিসে কুদসীতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, হে আমার বান্দারা! নিশয় আমি WWW.eelm.weebly.com

আমার ওপর জুলুম অত্যাচার হারাম করেছি এবং একে তোমাদের জন্যেও হারাম করেছি। সুতরাং তোমরা একে অন্যের ওপর জ্রুম করবে না। হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই পথহারা ওই ব্যক্তি ব্যতীত, যাকে আমি পথ প্রদর্শন করেছি; সুতরাং তোমরা আমার কাছে সৎপথ চাও, আমি তোমাদের সৎপথ প্রদর্শন করবো। হে আমার বাদ্দার্না! তোমরা সবাই ফ্ষুধার্ত ওই ব্যক্তি ব্যতীত, যাকে আমি ক্ষুধা নিবারণ করেছি। সুতরাং তোমরা আমার কাছে খাবার চাও, আমি তোমাদেরকে খাবার দেবো। হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই উলঙ্গ ওই ব্যক্তি ব্যতীত, যাকে আমি কাপড় পরিধান করেয়েছি। সুতরাং তোমরা আমার কাছে বস্ত্র চাও, অমি তোমাদেরকে বস্ত্র দেবো। ছে আমার বান্দারা তোমরা দিবা-রাত্র গোনাহে নিপ্ত থাকো, আর আমি যাবতীয় গোনাহ ক্ষমা করে থাকি, সুতরাং তোমরা আমার কাছে ক্মা প্রার্থনা করতে থাকো। আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবো। হে আমার বান্দারা! আমার কোনো ক্ষতি করার ক্ষমতা তোমাদের কারো নেই এবং কেউ আমার কোনো উপকার করারও কোনো ক্ষ্মতা রাথেনি। (মুসনিম) ওপরযুক্ত হাদিস সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, সবকিছুর মালিক এবং সর্ব বিষয়ের ওপর ক্ষ্াশালী একমাত্র আল্লাহ তায়ালা, তিনি ব্যতীত কেউ কোনো কিছু সৃষ্টি করা বা দেয়ার ক্ষমতা রাখে না।

て' ও ভাগ্য নির্ধারণকারী সর্বগ্গণের অধিকারী বলে দৃঢ় বিশাস রাখাটা হচ্ছে ঈমানের মূলভিত্তি, মা‘রিফাতের মৌলিক নীতিমালা ও আল্লাহর একত্ব •ও রবুবিয়্যাতের সঠিক স্বীকৃতি। কারণ आল্মাহ তায়ালার জাত ও সিফাতের মা’রিফতত ব্যতীত ঈমানের কোনো মূল্য হয় না; আর মারিফাতের মূল সुম্ভ হলো, আল্লাহর একত্পের স্বীকারোক্তি।

আর তাওহিদের স্বীকারোক্তি দু’টি বিষয়ের স্বীকরোক্তি ছাড়া পরিপূর্ণ হয় ना।

প্রথমতঃ একমাত্র আল্পাহকেই সমগ্গ সৃষ্টির অস্তিত্ব দানকারী বলে আন্তরিক বিশ্বাসের সজ্গে স্বীকার করা, অন্য কাউকে অস্তিত্q দান়কারী মনে না করা।


দ্ৰিতীয়তঃ একমাত্র जাল্লাহকেই ‘রব’ সম্ঘ সৃষ্টির প্রতিপালক রিযিকদাতা, সৃষ্টিজগত্রে সমূহ বিষয় নিয়্ত্রণকারী এবং ইহকান ও পরকানে তাদের যাবতীয় বিষয়াদি পরিচালনাকারী প্রভু বনে আন্তরিক বিশ্বাসের সন্গে স্বীকার করা এবং এতে কাউকে তাঁর শরিক মনে না করা এবং একমাত্র ঢাঁকেই आসমান, যমীন WWW.eelm.weebly.com

তथा সমষ্ত সৃষ্টির স্থায়িত্ব দানকারী ও সমস্ত মাখলুকের লাভ-ষ্ততির মালিক বলে
 , বলा इয়।

তৃতীয়তঃ একমাত্র আল্লাহকে বিধান, আইনদাতা বলে আন্তরিকতারু সজ্গে ग্বীক্র করা এবং এক্মাত্র ঢাঁকেই আদেশকর্ত, তিনি যাদের কথা মনে প্রাণে মানা ও আনুগত্যের আদেশ দিয়েছেন। যেমন পবিত্র কোরআনে বলেছেন :

जর্থাৎ, তোমরা আল্মাহ এবং (তাঁর) রাসূলের আনুগত্য করো আর তোমাদের মধ্যে (কোরআন-সুন্নাহর অনুসারী) দায়িত্ষশীলদের আনুগত্য করো।"

তাদের আনুগত্যের কথা আন্তরিকতার সজ্গ স্বীকার করা এটাকে 'তাওহিদ
 উত্তম ও সুক্দর হয়ে থাকে। আর এ সব তাওহিদ ও ত্বাকদীরের স্বীকারোক্তি ব্যতীত কারো ঈমান পূর্ণ হয় ना।


এই जাকদির সम্পর্কেই মুছান্নিফ (রহ.) ওপরয়ুক্ত আয়াতদ্বয় পেশ করেছেন। সুতরাং প্রত্যেক মুমিনের জন্য কর্তব্য হলো ঢাকদিরের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা নতুবা মুমিন বলে গণ্য হবে না।

## চাকদিন্ন অস্বীকারকারীর্গা কাষিন্ন



অনুবাদ : অতএব, এমন লোকের ধ্বংস অবধারিত, ভে তাকদির ভাগ্যের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার সজ্ে বিরোধে লিপ্ত এবং রোগাক্রান্ত হদয় নিয়ে এতে চিন্তা ভাবনায় প্রবৃত্ত হয়। নিশয়ই সে নিজ ধারণার বশবর্তী হয়ে অদৃশ্য: জগতের একটি গুধ্ঠ রহস্যের অনুসঙ্ধানে সচেষ্ট হলো এবং এ বিষয়ে (ভাগ্য সম্পর্কে) অসঞ্গত ও অবান্তর কথা বলে সে নিজেকে মিথ্যুক ও পাপিষ্টে পরিণত করলো ।
 ভিত্তিতে তাকদির (ভাগ্য) সম্পর্কে নানা প্রলাপ করে সে তার ধ্বংসের দ্বার উনুক্ত করে দিলো। কারণ তাকদির হলো আল্মাহ এবং তাঁর মাখলুকের মধ্যে এমন এক গোপন রহস্য, যার খবর এক আল্মাহ ব্যতীত কেউ জানে না। তাই কোনো মানুষ তার চিন্তা, ধারণা ও জ্ঞান দ্বারা এর রহস্য উদঘাটন করতে পারে না। সে যতই মহাজ্ঞানী হোক না কেনো। অতএব যে ব্যক্তি তাকদিরের তত্ত্ব বা রহস্য উদঘাটন করতে না পেরে তাকদিরকে অন্বীকার করবে সে কাফির হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি তাকদিরকে অস্বীকার করে না, কিন্ভ সে এ সম্পর্কে স্বীয় ধারণা অনুসারে অহেতুক অবাস্তব কথা বলে, সে চরম মিথ্যুক ও মহাপাপী তার ধ্ণংস অनिবার্य।

প্রथম প্রকার : ঢাকদির সম্পর্কে সन्দিহান হওয়া। অর্থাৎ, দীনী বিষয়াদি বিশেষতঃ তাকদির সম্পর্কে নানা অহেতুক সন্দেহমূলক প্রশ্নাদি উপস্থাপন করে, পরিশেমে অন্তর মরে যাওয়া। আর হক ও বাতিল পরিচয় করার মতো যোগ্যতা হারিয়ে কেলা। অবশেষে ঈমান হারা হয়ে মারা যাওয়া। এ রোগটি একেবারেই নিকৃষ্টতম। এ থেকে বেঁচে থাকা একান্ত কর্তব্য।

দ্বিতীয় প্রকার : কুপ্রবৃত্তি রোগে রোগাক্রান্ত হওয়া, অর্থাৎ, গোনাহর কাজের দিকে মন ধাবিত হওয়া। এ রোগ থেকে বেঁচে थাকার ব্যবসা হলো, দীনের উপদেশশলো মনযোগ সহকারে শোনে গ্রহণ করা এবং সর্বাবস্থায় আল্পাহর ভয়ভীতি অন্তরে রাখা।

## আল্মাহ্র আরশ ও কুরসি সম্পক্কে আকিদা

 আরশ ও কুরসিত্র হাকিকত عَنِ الْإِحَاطَةِ خَلْقُهُ.
অনুবাদ : আরশ, কুরসি সত্য-বিদ্যমান, যেভাবে আল্লাহ তায়ালা স্থীয় কেতাবে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি আরশ ও অন্য সবকিছুর প্রতি অমুখাপেক্ষী (তাঁর আরশ এবং অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই) সবকিছু তাঁর (জ্ঞান ও কর্তৃত্বের)

পরিবেষ্টন রয়েছে এবং তিনি সবকিছুর ঊৰ্ধ্বে। তাঁকে (পূর্ণভাবে) আয়ত্ত করা থেকে তাঁর সমস্ত মাখলুক সৃষ্টি জগত অক্ষম।
t' রয়েছে যেমন তায়ানা পবিত্র কোরআনে স্বীয় আরশ এবং কুরশী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

 পরিবেষ্টিত করে রেখেছে।

এখन প্রশ্ন হতে পারে আরশ এবং কুরসির অর্থ বা এর হাকিকত কি? এবং এশুলো কেমন বা কিক্দপ?

बবাব : ‘আরশ’ রাজ সিংহাসনকে বলা হয় এবং ‘কুরসি’ সিংহাসনকে বলা হয়। আর আল্লাহর আরশ এবং কুরসি কিক্দপ? ফেরেশতারা একে কিভাবে বহন করছে? এসব প্রশ্নের সমাধান মানুষের আকন-বুক্ধি দিতে পারবে না। তাই এ সম্পর্কে নির্মন পরিষ্ষার ও বিچ্ধ্ধ মাযহাব সাহাবি ও ঢাবেঈনদের কাছ থেকে এবং পরবর্তী কালের সুফী বুর্জুগদের কাছ থেকে এর্রপ বর্ণিত হয়েছে, মানব জ্ঞান আল্ধাহর সত্তা ও তুণাবলীর স্বকূপ পৃর্ণরূপে বুぬতে অক্ষম, এর অনুসস্ধানে ব্যস্ত হওয়া অর্থহীন; বরংং ক্ষতিকরও বটে। এ সম্পর্কে সংক্ষেপে এর্রপ বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত, এসব বাক্যের যে অর্থ আল্মাই তায়ালার উদ্দেশ্য, তাই তুদ্ধ ও সত্য এর পর নিজে কোনো অর্থ উজ্জাবন করার চিন্তা করা অনুচিত।

কারণ আল্লাহ তায়ালা উঠা, বসা, আর স্থান, কাল থেকে মুক্ত। এ ধরনের আয়াতকে মানুষের কার্য-কনাপের আচার-আচরণের সক্পে তুলনা করা উচিৎ নয়। এর অবস্থা পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করা মানব জ্ঞানের ঊর্ধ্ণে তবে হাদিসের বর্ণনা দ্বারা এতোটুকু বোঝা যায়, আর্শ ও কুরসি এত বড়, তা সম্গ আকাশ ও জমিনকে পরিবেধ্টিত করে রেথেছে। ইবনে কাসীর হযরত আবুজর গিফারী (রহ.)-এর উদ্ধিতিতে বর্ণনা করেছেন, তিনি হুজুর সাল্ধাল্ধাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কুরসি কি এবং কেমন?

তিনি বনেছেন, যার এখতিয়ারে আমার প্রাণ তাঁর কসম, কুরসির সজ্গে সাত আকাশ সাত আকাশ ও সাত যমীনের তুলনা একটি বিরাট ময়দানে ফেলে দেয়া একটি আংটির মতো। অন্য এক বর্ণনাতে আছে, আরশের তুলনায় কুরসিও অনুর্রপ। (মাআরিফুল কোরআন)

WWW.eelm.weebly.com

অর্থাৎ, কুরসি এতো বড়, সাত আকাশ এবং সাত যমীন কুরসির সামনে এত তুচ্ছ বা ছোট যেমন একটি বড় ময়দানের সামনে ফেলে দেয়া একটি আংট্টে আরশের সামনে এতো তুচ্ছ বা ছোট দেখা যায়।

خ' নেই। যেহেতু তিনি সবের খালিক ও রব, আর খালিক মাখলুকের মুখাপেঙ্পী নন এবং রব মারবুবের (পালহু বন্ভু) মুখাপেক্ষী নন। বেমন পবিত্র কোরআনে বলেছেন :

আল্মাহ সবকিছুর সৃষ্টিকর্ত বিরাট আরশের রব। অন্য আয়াতে বলেছেন :

 আল্লাহ তায়ালা কোনো মাখলুকের মুখাপেক্ষী নন। তাঁর কোনো মাখলুকের প্রয়োজন নেই। আর আরশ, কুরসি এসব মাখলুকের অন্তর্গত। অত্এব তাঁর আরশের প্রয়োজন নেই।
 আল্মাহ তায়ালা বেষ্টন করে রেথেছেন, তাঁর বেষ্টনির বাইরে কোনো কিছু নেই। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, আল্পাহ সব কিছু বেষ্টেন করে রেখেছেন :

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে :
"আল্নাহর কুরসি সম্্গ আসমান এবং জমিনকে বেষ্টেন করে রেখেছেন।" আর আরশকে আল্লাহর সত্তা বেষ্টন করে রেখ্েেেন। অতএব আল্লাহ তায়ানা সব কিছুকে বেষ্টন করে রেখেছেন। ঢাঁর বেষ্টনীর বাইরে কোনো কিছু নেই।
 করতে পারবে না। সম্্ণ মাখলুক তাকে বেষ্টন করতে অঞ্ষম, এ ক্ষমতা কারো
 জ্ঞান দ্বারা করতে পারে না।।

আর এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট, কোনো বঙ্ভু জ্ঞান দ্বারা আয়ত্ত করা যায় না। ওই বস্ভুকে ক্ষ্মতা এবং কার্য্বারা আয়ত্ত-বেষ্টন করা সম্ভব নয়। সুতরাং আল্লাহর সত্তাকে কোনো মাখলুক কোনোক্রমে আয়াত্ত বা বেষ্টন করতে পারবে না। তা থেকে সম্পূর্ণভাবে অক্ষম।

## হযর্রত ইব্রাহীম (আা.) খলিলুল্দাহ এবং रयনতত মূসা (जা.) কাनिমूक्মাহ ছিলেন

## 

$0^{2}$
অনুবাদ : আমরা একথার ওপর ঈমান রেথ্থ এবং বিশ্বাস করে ও আনুগত্য স্বীকার করে বনছি, আল্ধাহ তায়ানা হযরত ইব্রাহীম (আ.)কে বন্ধু বা ঋলিলরূপে নিযুক্ত করেছেন এবং হযরত মূসা (আ.)-এর সজ্ছে প্রত্যক্ষ-সরাসরি বাক্যালাপ করেছেন।
 কথার ওপর ঈমান রাখি ও বিশ্বাস করি এবং আন্তরিকভাবে স্বীকার করি, আল্পাহ তায়ালা হযরত ইব্রাহীম (আ.)কে ঈলিল বানিয়েছেন।
 আল্মাহ তায়ালা ইব্রাহীম (আ.)কে বন্ধু বা খলিল নিযুক্ত করেছেন।
 ওপর ঈমান রাখি ও বিশ্বাস করি এবং আনুগত্যের সঙ্গে স্বীকার করি, আল্নাহ তায়ালা হযরত মূসা (আ.)-এর সছ্গে সরাসরি সুস্পষ্টভাবে কালাম করেছেন।
 তায়ালা মূসা (আ.)-এর সছ্গে সুস্পষ্ট বাক্যালাপ করেছেন।

# আল্মাহর ফ্েেশেশতা, নবী এবং কেতাবসমূহ সম্পর্কে আকিদা 

## 



অনুবাদ : আর আমরা সমস্ত কেরেশতা এবং নবী (আ.)গপের ওপর ঈমান রাখি এবং আমরা রাসূল (আ.)গণের ওপর নাযিলকৃত কেতাবসমূহের প্রতি ঈমান রাথি এবং আমরা এ কথার সাক্ষী প্রদান করি, সমস্ত নবী রাসূল (আ.)গণ (আজীবন)-সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ও অটল ছিলেন।
 জামাআতের মতে, কোনো মানুষ মুমিন হতে হলে প্রথমে আল্লাহর ওপর ঈমান আনতে হবে, অতঃপর তার সমষ্ত ফেরেশতা ও নবী-রাসূল (আ.)গণের ওপর নাযিলকৃত কেতাবসমূহের ওপর ঈমান আনতে হবে এবং এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করতে হবে, যে সমস্ত নবী-রাসূল (আ.)গণ সত্যের ওপর আজ্জীবন অটল ছিলেন এবং তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ যথাযথভাবে পালন করেছেন। এতে তারারা বিন্দু পরিমাণ জ্রুটি করেননি এবং পরকাল ও তাকদির এবং জান্নাত ও জাহান্নাম-এ সবের ওপর ঈমান আনতে হবে। এতুলোর মধ্যে কোনো একটি অग্বীকারকারী মুমিনদের মধ্যে গণ্য হবে না। কারণ নবী-রাসূল (আ.)গণ এগুলোর সংবাদ দিয়েছেন, পবিত্র কোরআন-হাদিসে এগুলোর ওপর ঈমান আনার নির্দেশ রয়েছে।

যেমন- আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেহেন,
"আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে এবং তাঁর ফেরেশতাসমূহকে এবং তাঁর কেতাবসমূহকে এবং তাঁর নবী-রাসূলগণকে এবং পরকালের দিনকে অস্বীকার করবে, নিশ্চ সে পথভ্রষ্ট দূরে গিয়ে পড়েছে।" ফালাসাফীগীণ এ সব বিষয়গুলোকে অস্বীকার করে। আর যারাই এ সবগুলোকে অথবা কোনো একটিকে অস্বীকার করবে, সে মুমিন থাকবে না; বরং কাফির হয়ে যাবে।


"यারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (আ.)কে অস্বীকার করে, আর আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলগণের বিশ্বাসের মধ্যে তারত্ম্য কর্ততে চায়, আর তারা বনে, আমরা কতেককে বিশ্বাস করি, আর কতেককে অন্বীকার করি, আর তারা চায়, এরই মধ্যবর্তী কোনো পথ বানিয়ে নিতে, এরাই প্রকৃত (অস্ষীকারকারী) কাফির।"

ওপরযুক্ত আয়াতদ্ময় পরিষ্ষার সাক্ষ্য দিচ্ছে, আগে উল্লেখিত বিষয়সসূহের বিশ্বাসকারী মুমিন। আর এর মধ্যে কোলো একটি অন্থীকারকারী মুমিন নয় ও মুমিন হতে পারে না; বরং কাফির।

## মুসমমানদের্গ কেবলা বিশ্থাসীকে মুসষমান <br> বনার্স সীমা কতট্রু

##  

অনুবাদ : আমরা আমাদের কেবলাপগ্গী লোকদের মুসলমান ও মুমিন নামে আখ্যায়িত করবো যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নবী (আ.) কর্ত্তক আনিত দীনের সম+্ত বিধি-বিধান স্বীকার করতে থাকবে এবং তারা নবী (আ.)-এর সমস্ত কथা ও সংবাদসমূহকে বিশ্বাস করতে থাকবে।
 সত্যিকারের মুমিনগণ সব মুসলমানকে মুসলমান মনে করেন, যারা আমাদের কেবলা বায়তুল্নাহ শরিফ্কে কেবলা মানবে। আমরা তাদের মুসলমান ও צুমিন নামে আঋ্যায়িত করবো যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নবী সাল্লা|্्লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত দীনের স্ষীকারোক্তির ওপর অটল थাকবে এবং নবী সাল্মাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমষ্ত বাণী ও সংবাদসমূহকে বিশ্বাস করবে। এসব অণের অধিকারীগণ তथা এই উম্মতকে মুসলমান নামে বহ్ আপ থেকে अভহিত করা रয়েছে। A-

## www.eelm.weebly.com


অन্য আয়াতে ইব্রাহীম (আ.)-এর দোয়া উল্লেখ করা হয়েছে,

"হে আমাদের প্রতিপালক আমাদের তোমার আনুগত্যশীল বানাও এবং আমাদের সন্তান-সভ্তত থেকে তোমার জন্য মুসসমান উম্মত বানাও।" হাদিস শরিফে নবী সাল্লাল্মাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম বলে উল্পেখ করেছেন,


"বে ব্যক্তি আমাদের ন্যায় নামাজ পড়ে, আমাদের ন্যায় কেবলাকে কেবলা হিসেবে গ্রহণ করে এবং আমাদের জবাইকৃত প্তর গোশত খায়, সে অবশ্যই মুসলমান।"
(যুসनिম)
"তাঁর জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাణ্মাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম্মে প্রত্রিশ্রিতি রয়েছে।"
(बুथারী)
অতএব, উল্লেখিত जুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে মুসলমান নামে অবহিত করা, পবিত্র কোরআন-হাদিসসম্মত, এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। এটাই আহল়ল সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিশেষ ওুণ।

## আল্মাহ ও তাঁর দীন এবং কোর্সজান नিয়ে

ঝগড়া কর্গা যাবে না

অনুবাদ : আমরা আল্মাহর সত্তা সম্পর্কে অহেতুক চিন্তা গবেষণায় প্রবৃত্ত হই না। আর আমরা আল্লাহর দীনে দ্ব্ম সৃষ্টি করি না এবং আমরা কোরআনের ব্যাপারে কোনো ধরনের বিবাদ সৃষ্টি করি ब্木া।
 সত্যিকারের মুমিনগণ আল্মাহ তায়ালার সত্তা নিয়ে অহেতুক চিন্তা-ভাবনা করা অথবা তাতে কাল্পনিকভাবে নানা ধারণা করা অপ্রবা আল্ধাহ্ সম্পর্কে দার্শনিক WWW.eelm.weebly.com

কোনো বিশ্লেষণ করা, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদার পরিপন্থী মনে করেন। কারণ, মানুষের চিন্তা-ভাবনা ও জ্ঞান-বুদ্ধি ঘ্ঘারা আল্পাহর সজ্তাকে উপলক্ধি করা বা অনুধাবন করততে পারবে না। বরং বিভ্রান্তির শিকার হবে। কেনোনা, মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি, চিন্তা, গবেষণা, অনুভূতি সবই সীমিত আর তাদের জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম সমূহও সীমিত। আর সীমিত মাধ্যম ঘ্ঘারা সীমিত জ্ঞানই অর্জন হয়। অতএব মানুষের জ্ঞান সীমিত।

আর आল্মাহর সত্তা অসীম এবং একথা সর্বজন স্বীকৃত সত্য, সসীম জ্ঞান, বুদ্ধি ও অনুভূতি দিয়ে অসীম বষ্ভুকে অনুধাবন করা বা এর মৌলতত্ত্বে উপনীত ₹ওয়া অসस्टব।

অতএব মানুষ তার সীমিত জ্ঞান; <ুক্ধি ও গবেষ়ণা ঘ্ঘারা অসীম আল্মাহকে অनুধাবন করা বা এর মৌলতত্ত্রে উপনীত হওয়া অসমম্ভব। তাই আল্পাহ তায়ালা

"তারা আল্মাহকে জ্ঞান ঘারা আয়জ করতে পারবে না ।"
সুতরাং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতে থাকার জন্য আল্মাহ সম্পর্কে সব ধরনের অহেহুক চিন্তা, গবেষণা পরিহার করা একান্ত কর্তব্য।
 শরিয়তের নির্ধারিত বিধি-বিষানের পরিপহ্হী মতামত প্রকাশ করে বা মতবাদ সৃষ্টি করে দ্ব্ঘ উঠানো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের থেনাফ বা পরিপহী। অতএব যারা কোরআন-সুন্নাহ তथা শরিয়তের নির্ধারিত বিধি-বিধানের পরিপন্ছী মতামত প্রকাশ করে আল্মাহর দীনের মধ্যে ঘ্দদ!! কলহ সৃষ্টি করে তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত থেকে খারিজ, যেমন- বর্তমান যুগে মওদুদি ও শিয়া এবং রেজভীরা নতুন মতবাদ প্রকাশ করে দ্বদ্দ সৃষ্টি করছে।
 কোরআনের শব্দাবলী উচ্চারণ ও কিরাত নিয়ে কোরআনে ঝগড়া-বিবাদ, সৃষ্ঠি না করা, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিলেষ বৈশিষ্ঠ্য।

অতএব যারা কোরআনের অপব্যাখ্যা করে এবং কোরআনের শব্দাবলীর ৬চ্চারণ বা কিরাত নিয়ে ねগড়া বিবাদ করে। তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল आমাআতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না।

পবিब্র কোর্রআন সম্পকে কীভাবে সাক্শ্য প্রদান কর্না কর্তব্য

##  

 পতিপাनকের (কাनाম) বাণী, জ্ব্রাफन (অা.) এটাকে নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন।

অতঃপর তিনি নবী-র্রাসূল जাनাইহিস সাল্झামগণণর সায়্যিদ মুহাম্মদ
 হউক সমষ্ সাহাবি (রা.)গণণন ওপর।



 जবতীর্ণ হয়েছেন।

बেমন পবিত্র কোরজান্ বলা হল্যেছে :







অতএব প্রকৃত মুসলমানদদর জন্য কর্ত্য্য হলো, কোর্রানকে আল্gাহর
 (অা.) জাল্gাহর কাছে থেকে এই কেরুজান নিয়ে অবতরণ করে নবী সান্ধাল্ধাহ্


 ক্্পনার পদ্জতি ইনহাম হিসেবে অবতরণ করেছে। जাদের একश্গাঢি কোর্ান ও
 থেকে খারিজ বন্ন গণ্য হয়েছছ।

WWW.exelm.weebly.com

অনুবাদ : आর আল্গাহর কালাম (এমন বৈশিষ্ট্যপ্র্ণ,) সমন্ত মাখলুকের কোনো কালাম এর একটুও সমকক্ষ হতে পারে না এবং আমরা কোরজানকে মাখলুক বলে মন্তব্য করি না এবং মুসলমানদ̆র জামাআতত বিরোধিতা করি না।
${ }^{\prime}$ ' সত্যিকারের মুমিনগণ বলেন, কোনো মাখলুকের কোনো কালাম আল্মাহর কালামের একটুও সমতুল্য বা সমকক্ষ হতে পারে না এবং কেয়ামত পর্যত্ত কোনো মাখলুক কোরআনের সমতুল্য কোনো কালাম বানাতে পারবে না। আল্মাহ তায়ালা কোরআনের অনেক আয়াতে এই চ্যানেঐ করেছেন। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :


"তুমি বলে দাও, যদি মানব ও জিন একত্রিত হয় এই কোরআনেন ম়ো কোনো কেতাব (বানিয়ে) আনার জন্য, তবুও তার্যা এই কোরMনের মতো কোনো কেতাব (বানিয়ে) আনতে পারবে না। यদিও চাঁরা একে অন্যের সাহায্যকারী হয়। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,


"অার यদি ঢেমরা এর (এই কেতাবের) মধ্যে কোেো সন্দেহ পোষণ কর, या आমি आমার বাদ্দার ওপর অবতীর্ করোছি। তাহলে একটি সৃরা निল়ে জাস, কোরজানের (সুরার) মহে। আার আল্gাহ ব্যতীত তোমাদদর সাহয্যককরীদদররকক ডাকেে, यদি তোমাদের দাবিতে সত্যাদী इ৫!"

ওপরयूळ্ত आয়াত্ত্য স্পম্ট প্রমাণ দিচ্চে, কোরঅানের সমতুল্য কোনো কালাম নেই এবং কেয়ামত পর্যশ্ত কেউ এর সমपুল্য কোনো কাनাম বানাতে পারবে না। সুতরাং পবিब কেররআনের জায়াতসমূহ কে্যামত পর্শত আাত মানব

WWW.eelm.Weebly.com
 আল্পাহর কালাম এটা আল্পাহর অন্যান্য মাখলুকের কালামের মতো মাখলুক নয়; বরং आল্লাহর সত্তা ও णাঁর অন্যান্য সিফতসসমূহ যেভাবে কাদীম, তেমনি তাঁর কালামও কাদীম। এ সম্পর্কে বিন্তারিতি আলোচনা আগে করা হয়েছে।
 সমগ্ণ বিশ্ব মুসলিমের আকিদা হলো, কোরআন আা্মাহর কালাম এটি সৃষ্ট নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি কোরআনকে মাখলুক বলবে, সে মুসলিম উম্মাহর বিরোধিতা করলো।

## কত্মণ পর্যষ্ভ কোনো মুসলমানকে কাষির বলা যাবে না

## 



অनूবাদ : কোনো পাপের কারণে আমরা আমদের কেবলাপ্যী (มুসলমান)কে কাফির বলব না, যতফ্ষণ পর্যন্ত সে কোনো ওনাহকে হালাল মনে করবে না। আমরা একथা বলি না, ঈমান থাকা অবস্থায় কোনো পাপির কোনো পাপ ক্ষতিসাধন করবে না।
 করে এবং তাঁর প্রবৃত্তির তাড়নায় কোনো গুনাহ করে ফেলে, তবে তাকে এই ওুনাহর কারণে কাফির আখ্যা দেয়া যাবে না। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা रয়েছে:
"হে ঈমানদারগণ! তোমদের প্রতি নিহতের ব্যাপার্র কেসাস্ গ্রহণ করার বিধি লেখা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলে, দাস দাসের বদলে দানে এবং নারীর বদলে নারী। অতঃপর তার ভাইয়ের তরুফ থেকে यদি কাউকে কিছুটা মাফ করে দেয়, তবে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করবে।

ওপরযুক্ত আয়াত স্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর বিধান মংঘন করে বেআাইনিভাবে হত্যা কর্রার মতো কবিরা ঞনায় লিপ্ত হয়েও মুমিনদের দল থেকে বের হয় না এবং সে নিহত ব্যক্তির বদলা প্রার্ধী জিম্মাদারদের দীনী ভাই থাকে। অতএব প্রমাণিত হয়ে গেলো, হত্যার মতো কবিরা ওুনাহর মধ্যে লিপ্ত ব্যক্তি মুমিন হিসেবে থাকে, এ কারণে তাঁর থেকে ঈমান বের হয় না এবং সে ঈমানদারদের দল থেকে খারিজ হয় না। বরং তাদের দীনী ভাই থাকে। তাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত থেকে তাকে মুমিন গণ্য করেন। কাফির আখ্যা দেন ना।

পক্ষান্তরে খারিজিরা কবিব্রা ঔনাহে निধ্ত প্রত্যেক মুমিনকে কাফির আখ্যা দিয়ে থাকে এবং মুতাযেলারা একে ঈমান থেকে থারিজ বলে আকিদা র্রাথে। তাদের এ মতামতটি ওপর্সযুক্ত आয়াত এবং কোরজানের আরো অনেক আয়াতের পরিপন্থী। তাই এর্না আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত থেকে খাব্রিজ। शঁঁ, यमि কোনো মুমিন কোনো ৫নাহকে হালাল মনে করে এতে লিপ্ত হয়, অথবা স্বজ্ঞানে আল্মাহর রাসূল, কোব্রআন বা দীন ইসলাম সম্পর্কে এমন কथা বলে বা লেখে या তাদ্রের হেয় প্রতিপন্ন করে তাহলে তার ঈমান থাকবে না। সর্বসম্মত্ক্রুমে কাফির হয়্ে यাবে। যেমন বর্তমান যুপের নাস্তিক-মুরতাদরা প্রলাপ বকে থাকে।
 সত্যিকারের মুমিনরা এ কথ্যা বলেননি, মুমিনের ঈমান থাকা অবস্থায় কোনো গুনাহ করলে এই ঔ্ৰনাহ তার কোনো ক্ষতি সাধন করবে না; বরং এই বিশ্বাস রাখতে হবে, মুমিনের গুাহ তাকে ইহকাল ও পরকালে ক্যতসাধন করে।

যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :


অর্থাৎ, তোমদের ওপর যে বিপদ আসে, তা তোমাদের হাতে র্আর্জত গুনাহের কারণে আসে। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে :
"ভে ব্যক্তি গুনাহগার অবস্থায় তার প্রতিপালকের কাছে আসবে, নিশয় তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত রয়েছে।" ওপরযুক্ত আয়াতদ্বয় এবং জারো অনেক আয়াতে অসংখ্য হাদিস এ কথা প্রমাণ করে, যার মধ্যে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান থাকবে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। ওুনাহুর কারণে জাহান্নামে WWW.eelm.weebly.com

নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে মারাত্মক ক্ষতি............................................................................................... সম্পর্কীয় আয়াত ও হাদিস সাক্ষ্য দিচ্ছে, গুনাহ মুমিনের ক্ষতি করে।

পক্ষান্তরে মুরজিয়ারা বনে, মুমিনের ঈমান থাকা অবস্থায় গুনাহ কোনো ক্ষতি করে না। যেমন কুফরের অবস্থায় নেকি কোনো উপকার সাধন করে না। কিন্ট তাদের এই মতামতটি কোরআন-সুন্নাহর পরিপন্থী। তাই তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত থেকে খারিজ।

##  

## 

অনুবাদ : মুমিনগণের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল তাদের সম্পর্কে আমরা আশাপোষণ করি, আল্মাহ তায়ালা তাদের ক্ষমা করে मেবেন এবং আমরা তাদের ব্যাপারে নির্ভীক নই।
(ونَوْجُوْ لِلْمُحْسْنْيْنَ : অর্থাৎ, পুণ্যবান সৎকর্মশীল মুমিনनের সম্পর্কে প্রকৃত มুমিনগণ অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এই আশাপোষণ করেন, তাদের সৎকর্মগুলো আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহপূর্বক গ্রহণ করে গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেবেন। যেমন আল্মাহ তায়ালা বলেছেন : إنَّ الْتسِنَاتِ يُذْهِبْنَ السَيِيَأِت নিষয় (সৎকর্মের) নেকি, (অসৎকর্মের) গুনাহকে দূর করে দেয়। অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা গুনাহ ক্ষমা করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বলেছেন :

"আর যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আমি অবশ্যই তাদের মন্দ কাজগুলো মিটিয়ে দেবো এবং আমি তাদের কর্মের উৎকৃষ্টতর প্রতিদান দেবো।

ওপরযুক্ত আয়াতদ্বয় সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা সৎকর্মশীन মুমিনদের গুনাহ স্ষমা করে দেবেন। অতএব খौট মুসলমানদের জন্য সত্যিকারের মুমিনের ব্যাপারে এই আকিদাও আশাপ্ষেণ করা কর্তব্য, আল্লাহ তায়ালা তাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন। সুতরাং গ্ৰনাহগার মুমিনকে জাহান্নামি WWW.eelm.weebly.com

বলে আকিদা রাখা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের পরিপহী। তাই এই आকিদা বিশ্বাসকারীী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত থেকে খারিজ। যেমন খাওয়ারিজরা।
 এবং নিচ্চিন্ত থাকা সমীচীন নয়, আল্মাহ তায়ালা এদেরকে তাদের পাপের কারণে শাস্তি•দেবেন না। যেমন সুরজিয়াদের আকিদা রয়েছে। বরং থাঁটি মুমিনদের এই ভয় থাকা উচিত, আল্মাহ তায়ালা তার ন্যায় বিচার হিসেবে গুনাহগার-মুমিনকে শাস্তি দিতে পারেন এবং এই আশা পোষণ করা উচিত, আল্পাহতায়ালা স্বীয় অনুগ্রীহ হিসেবে ছুনাহগার:মুমিনকে মাফ করে দিতে পারেন। যেমন আল্মাহর নবী সাল্মাল্মাহু অলাইহি ওয়াসাল্মাম বলেছেন :
"কেউই নিজ আমলে দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না আল্ধাহর রহমত ও দয়া ব্যীীত। বলা হলো, আপনিও না। হুজুর বললেন, য্যাঁ, আমিও ना।"
"তারা কি আদ্পহহর পাকড়াও থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে, বস্জুতঃ আল্মাহর তায়ালাড়াও থেকে তার্ৰই নিচ্চিন্ত ও নির্ভীক হতে পারে যাদের ধ্বংস ঘনিয়ে
 আর ফাকে ইচ্ছা শাত্তি দেবেন।"

ওপরযুক্ত আয়াত্ষ্যয় স্পষ্ট সাক্ষ্য দিচ্ছে, ক্ষত্গ্থস্থ ও ধ্বংসের সম্মুখীন লোকেরাই গুনাহর শাস্তি থেকে নির্ভীক ও নিশ্চিন্ত হতে পারে। যেমন মুরজিয়ারা ऊুনাহর শাস্তি থেকে নির্ডীক ও নিসিন্ত হয়েছে। অতএব খौটি মুসলমানদের জন্য কর্তব্য হলো, আল্মাহর রহ্মতের আশা রাখা, আজাব ও গজব থেকে নির্ভীক না इఆয়|।

## www.eelm.weebly.com

## কারো সম্পর্কে নিচিতভাবে জান্নাত বা জাহান্নামের্র

## সাক্ষ্য দেয়া যাবে না

## 

অনুবাদ : আর আমরা মুমিনদের জন্যে (নিশ্চিতভাবে) জান্নাতি বলে সাক্ষ্য প্রমাণ প্রদান করি না। আর মুমিনগণের মধ্যে যারা অসৎকর্মী ওনাহগার, আমরা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাদের ব্যাপারে আশংকাও পোষণ করি। আর তাদের ব্যাপারে আমরা নিরাশও হই না।
 সত্যিকারের মুমিনগণ কোনো ব্যক্তি সম্পর্ক দৃঢ়ভাবে এই সাক্ষ্য দেন না, এই ব্যক্তি জান্নাতি বা এই ব্যক্তি জাহান্নামি। কারণ, এ ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান আল্লাহ ব্যতীত কারোও নেই। অনুমানের ভিত্তিতে কোনো কথা বলতে আল্মাহ তায়ালা নিষেধ করেছেন। যেমন বলেছেন :
وَلَ تَقْفُ مك كِّسَ لَكَبِبِلْمُ

অর্থাৎ, যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ো না। আর নবী সাল্নাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামই মুশরিকদের সন্তান সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত দেননি। যেমন বুখারী ও মুসলিম শরিফে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুশরিকদের সন্তান-সন্তুতি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো, এরা জান্নাতি না জাহান্নামি ? নবী সাল্লাল্মাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি উত্তরে বললেন :

> اللهُ أَعْلَرُبَا كَانُوْا عَا رِلِّنُ (متفت عليه)

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালাই অধিক জ্ঞাত তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে।
ওপরযুক্ত আয়াত ও হাদিস স্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, কোনো মানুষের কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে জান্নাত অথবা জাহান্নামের সঠিক সিদ্ধান্ত দেয়া ঠিক নয়। কারণ এ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান কোনো মাখলুকের নেই। তবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা হলো, মুমিন ও মুত্তাকিদের বেলায় সামগ্রিকভাবে এই সাক্ষ্য প্রমাণ করা, তারা জান্নাতবাসী হবেন এবং কাফির ও মুনাফিকরা জাহান্নামবাসী হবে। এর প্রমাণে কোরআনুল কারিমের অসংখ্য আয়াত ও রাসূলুল্নাহ সাল্মাল্মাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের অগণিত হাদিস বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

## 

অর্থাৎ, निশ্যইই মুতাকীণণ উদ্যানসমূমে ও निয়ামতের মধ্যে थাকবেন। অন্য আয়াতে বনেছেন :


जर्बाৎ, जাg্øाइ তায়ালা মूমিনপুরুষ এবং মুমিননাগীীদেরকে এমন উদ্যানসমূহ্Rের ওয়াদা করেছেন, যার নিস্సদেশ্ নদ-নদী প্রবাহিচ হবে। এর মধ্যে তারা অনন্তকান थাকবে। আরো ওয়াদা করেছেন সেই উত্ম বাসস্থান
 এটা হচ্ছ অতি মহান সাফ্ন্য। (সুরা ঢাওবা)

কাফিরদের সম্পর্কে জাল্মাহ তায়ালা বলেছেন :



 শাভ্তি দিয়ে थাকি। (সুরা ফাতির)

এবং মুনাফিকদের সম্পকে বলেছেন:

जर্থাৎ, নিষ্য় মুনাফিকদ্দর স্থান জাহান্নাম্রে সর্ব নিম্ন্তর্রে এবং তাদhর জন্য তুমি কথনো কোনো সাহাযযকারী পাবে না।
(সুরা निসা)
ঊভয় স্তর্রের নোকদের বাপার্র आারো অনেক আয়াত ও হাদিস রয়েছে। তবে কোরআান হাদিস অনুসপ্ধানের মাধ্যূে জানা যায়, ১০টি কারণে আল্মাহ
 তওবার কারণণ। (২) ক্ষমা প্রার্থনার কারণণ। (৩) পুণ্য অত্যধিক হওয়ার কারণে (8) দूনিয়াতে বিপদ-অাপদের সম্মুथীन रয়ে 乙ধর্य ধারণ করার কারণে। (৫)
 কারণণ। (१) এক মूমিन जन्य মूমিনের জন্য দোয়া কর্রার কারণণ। (৮) শাফাত্করীগণণর শাফাআাতুর কারূণ। (ং) অারহামার রাহিমীনেন অপার www.eelm.weebly.côm

দয়ার কারণে। (১০) আল্লাহর কোনো সৃষ্টির প্রতি মুমিনের বিশেষ দয়া হওয়ার কারণে।
 তथা সত্যিকারের মুমিনগণ অন্য মুমিনের জন্য দোয়া করা কর্তব্য মনে করেন। যেমন আল্লাহ তায়ানা সত্যিকারের মুমিনদের নিদর্শন বর্ণনা করে বলেছেন :


এদের পরে যারা আসবে তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু, আমাদের এবং আমাদের ওই সব ভাইদের যারা ঈমানে আমাদের অগ্রণী ছিলেন তাদের ক্ষমা করেন এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোনো ধরনের বিদ্বেষ বা কুটিলতা রেথো না। হে আমাদের প্রডু, তুমি তো দয়ালু পরম করুণাময়।"

ওপরযুক্ত আয়াত সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, জীবিত প্রত্যেক মুমিনের জন্য কর্তব্য হল্লে, প্রত্যেক মৃত মুমিনের জন্য দোয়া করা, আল্লাহর কাছে ফ্মা প্রার্থনা করা, তাদের প্রতি অন্তরে কোনো ধরনের কুটিলতা বা বিদ্বেষ না রাখা।
 মুমিনগণ, তনাহগার মুমিনদের ব্যাপারে ভীত ও সংকিত থাকেন, এদের সম্পর্কে নিষ্চিত ও নির্ভীক হন না। কেনোনা, হতে পারে এদের ফ্মা হয়নি অথবা এদের ঢওবা কবুল হয়নি। যেহেতু এञলো গোপনীয় বিষয়, এ সম্পর্ক কেউ সঠিকভাবে অবগত নয় ও হতে পারবে না। তাই সত্যিকারের মুমিনদের ব্যাপারে ভীত ও সংকিত থাকা এবং তাদের জন্য দোয়া করা।

نوَ মুমিনগণ কোনো ওনাহগার মুমিনের ক্ষমার ব্যাপারে আল্মাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না এবং অন্যকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ করেন না। বরং তারা সর্বদাই আল্লাহর রহমতের আশাবাদী থাকেন। যেহেহু আল্মাহ তায়ালা মানুষকে তাঁর রহমত থেকে নিরাশ হতে নিষেষ করেছেন। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা रয়েছে:
"তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা। নিশ্য আল্লাহ তায়ালা সব গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন।"

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে :

#  

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়োনা। কেনোনা, কাফির সম্প্রদায় ব্যতীত কেউ আল্মাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না।

সেহেতু ওপরযুক্ত আয়াতদ্বয়ের প্রেক্ষিতে খাঁটি মুমিনদের জন্য কর্তব্য, সর্বাবস্থায় আল্মাহর রহমতের আশা রাখা, কোনো অবস্গাতেই আল্মাহর রহমত থেকে নিরাশ না হওয়া। সুতরাং যেসব ঞুনাহগার মুমিনদের চিরস্থায়ী জাহান্নামি বলে আল্মাহর রহমত থেকে নিরাশ করবে অথবা নিজেরা আল্মাহর রহমত থেকে নিরাশ হবে, তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত থাকবে না।

## আম্পাহর্প আজাব থেকে নিচ্চিত নির্ভীক হఆয়া এবং द্রহমত থেকে নির্যাশ হఆয়া ইসমামের্গ বহিভূত

#  

أَقِبْلَةِ.
অनুবাদ : নির্ভীক ও নিচ্চিন্ত হওয়া এবং নিরাশ ও হতাশা হওয়া উভয়টিই মিল্লাতে ইসলামের বহির্ভৃত পথ। আর কেবলা পগ্গীদের (মুসলমানদের) জন্য এতদুভয়ের মাঝামাঝিতেই রয়েছে সত্যের পথ।
 নির্ভীক ও নিস্চিন্ত হওয়া এবং আল্লাহর রহমত ও দয়া থেকে একে বারে নিরাশ इওয়া ইসলামী বিধি-বিধানের বহির্ভূত পহ्रা, এতদूয়ের কারণে মানুষ ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। যেহেহু এতুলো কাফিরদের কাজ। যেমন আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন :
"নিশ্চয় কাফির সম্প্রদায় ব্যতীত কেউ আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হবে ना।"

অন্য আয়াতে বলেছেন :
"আল্লাহর আজাব ও গজব থেকে নির্ভীক ও নিশ্চিন্ত হবে একমাত্র ক্তত্গ্মস্থ ও ধ্বংস প্রাপ্ত লোকেরাই।"

ওপরযুক্ত আয়াত্দয় সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর রহমতের একটুও আশা রাখে না; বরং সে আল্মাহর রহমত থেকে একেবারে নিরাশ হয়ে যায়, ঢাহলে সে ব্যত্তি কাফির। এমনিভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহর আজাব ও গজব এমন নির্ভীক হয়, তার দ্মন্তরে একটুও ভয় থাকে না, সে কত্ত্খ্থস্থ, ধ্বংস ও কাফিরের অন্ত্র্রুক্ত।

সুতরাং $এ$ কথা স্পষ্ট, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনগণ আল্মাহর আজাব ও গজব থেকে নির্ভীক হন না এবং আল্মাহর রহমত থেকে নিরাশও হন না।
 মুমিনদের জন্য সত্য ও মুক্তির পথ হলো, আল্লাহর আজাব ও গজবের ভয় এবং তাঁর রহমত দয়ার আশার মধবর্তী। সুতরাং খাঁটি মুমিনদের জন্য কর্তব্য হলো আল্মাহর রহমতের পূর্ণ আশাবাদী হওয়া এবং তাঁর গজব ও শান্তির পূর্ণ ভয়, ভীতি অন্তরে রাখা। মোটকথা মুমিন বান্দা আল্লাহর রহমত থেকে একেবারে নিরাশ হতে পারে না এবং তাঁর গজব ও শাস্তি থেকে একেবারে নিচিচ্ত ও নির্ভীক হতে পারে না। বরং তার অন্তরে আল্লাহর রহহমতের আশা এবং তাঁর শাস্তির ভয় নিয়ে এবাদত বন্দেগী করেন, আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে তাদের অনেক প্রশংসা করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিছু সংখ্যক মুমিন বান্দার প্রশংসা শ্বর্রপ বলেছেন :

## 

‘তারা স্বীয় পার্শ্বকে শয্যাস্থান থেকে পৃথক রেথে তাদের প্রতিপালকের (শাস্তির) ভয় এবং (রহমতের) আশা নিয়ে তাদের প্রতিপালককে ডাকতে থাকেন।'
(সুরা आালিফ লাম মিম সিজদা)
ওপরযুক্ত আয়াত স্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, সত্যিকারের মুমিনদের অন্তরে আল্লাহর রহমতের আশা এবং তাঁর শাস্তির ভয় থাকবে। পক্ষান্তরে যারা মুমিন নয়, তাদের অন্তরে আল্লাহর রহমতের আশা এবং তাঁর শাস্তির ভয় থাকবে না। অতএব সত্যিকারের মুমিন হতে হলে সর্বদা স্বীয় অন্তরে আল্পাহর রহমতের আশা এবং তাঁর শাস্তির ভয় রাখঢে হবে।

WWW.eelm.weebly.com

# দীনের কোনো বিধান অস্বীকার করা ব্যতীত 

কেউ ঈমান থেকে বের হবে না

जনুবাদ : বান্দা ঈমান থেকে বের হবে না। কিন্ভ এ সব বিষয়ের কোনো একটি অন্ধীকার কর্নে, বেণলোর ন্ধীকারোক্তি বান্দাকে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত করেছে।
 যুমিনকে কোনো তুনাহের কাंজ যেমন- যিনা, মদ্যপান, সুদ গ্রহণ ইত্যাদির কারূে কাফির তथা ঈমান থেকে বহিভূত মনে করেন না। ছা, यদি সে এ ধরনের কোনো ওুাহকে হানান বা জায়িয মনে করে নিষ্ঠ হয়, তাহলে সে কাফিন্ন তथা לমান থেকে বেরুয় যাবে। অথবা যদি এমন কোনো বিষয়কে সে অন্ধীকার করে যার ग্থীকারোক্তির মাধ্যম্ তাকে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিলো, তাহলে সে ঈমান থেকে বেরুয় যাবে। যে সব বিষয়াদির ग্বীকারোক্তির মাধ্যাম বান্দা ইসনাম্মর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তা অন্ষীকার না করনেও সে আরো অনেক কারণে ইসলাম থেকে বেকুয় যেতে পারে। বেমন ঈমানের কোনো বিষয় বা নবী সাল্লাল্ধাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম্মর প্রতি দোষারোপ করা অथবা आল্লাহ তায়ালা, তাঁর রাসুল, তাঁর কেতাব বা তাঁর প্রবর্তিত কোনো বিধান निয়ে ঠাயা করা। এত্দ্যতীত প্রতিমা পূজা, মৃর্তিপূজা, মৃত্দেহকে ডাকা, তাদের আশ্রয় প্রার্থना, তাদের সাহায্য সহায়ত তলব করা ইত্যাদি ক্রিয়া কাত্গে কারণেও বান্দা ইসলাম থেকে বেরুয় যেতে পারে। কেনোনা, এ ধরনের কাজ ý


পক্ষান্তরে খাওয়ারিজ্ ও মু'তাযেলাদের মতে, কবিরা অনাহর কারণে বান্দা ঈমান থেকে বেরুহ় যাবে। আর এমতাবস্থায় মারা গেলে চিরস্থায়ী জাহান্নামি হবে। কিন্জ উভয় দলের মধ্যে পার্থক্য এতটুকু, খাওয়ারিজরা কবিরা ওনাহগারকে কাফির বলে, আর মু’ত্যেলারা একে ফালেক, কুফর এবং ঈমানের মধ্যবর্তী স্থলে মনে করে। তাদের একথা৩লো পবিএ কোরজান-সুন্নাহর পরিপ্যী

WWW.eêlm.weebly.com

## ঔমান সম্পর্কে আলোচনা

## ঈমানের সংজ্ঞা

|  <br>  |
| :---: |
|  |  |



অনুবাদ : ঈমান হলো মুখের স্বীকৃতি ও অন্তরের বিশ্বাস সত্যায়ন করা যা কিছু আল্মাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে অবতীর্ণ করেছেন এবং রাসূনুল্gাহ
 হয়ে আসছে তা সবই সত্য।
ǵn : অর্থাৎ, यেসব বিষয়কে দীন ইসলামের ঈমানিয়াতের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে, এই সব বিষয়কে মুখে স্বীকার করা এবং অন্তর দ্বারা বিশ্বাস করাকে ঈমান বলা হয়।

ইমাম আবু হানিফা ও শায়থ আবু মনছুর মাতুরিদী (রহ.)-এর মতে ঈমান বাঘীত-অবিমিশ্র। অর্থাৎ, ఘমানের মৌলতত্ত্ব-ধাতু তখু আন্তরিক বিশ্ধাস। আর ইসলাম্মের বিধি-বিধান চালু করার জন্য প্যীখিক স্বীকারোক্তি শর্ত।

আর মুহাক্কিকগণের একদন ঈমানকে মুরাক্কাব মিশ্রিত জানেন। তারা আবার দু’দলে বিভক্ত। একদল বলেন, আন্তর্নিক বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকারোক্তি উভয়ের সমষ্টির নামই ঈমান।

অপর দল বলেন, আন্তরিক বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকারোক্তি প্রদান করা এবং অF-প্রত্যञ্গ घ্बারা দীনের কর্মসমূহ সম্পাদন করা, এই তিন বম্ভুর সমষ্টির নাম ঈমান।

ইমাম মালিকী, শাফিয়ী, আহমদ (রহ.) আমলকে ঈমানের পরিপূরক অংশ (জুयয়ে মুকান্মিলা) মনে করেন।

যুতাযেলা এবং খাওয়ারিজরা আমলকে ঈমানের শক্তিশালী অংশ 'জুযয়ে মুকাওয়িমাহ' মনে করেন।

ওপরयুক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে গেলো, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে, আমলে ক্রটিকারী গুনাহগার মুমিন কাফির হবে না এবং তাকে কাফির বনা যাবে না। কিন্ভ মুতাযেলা ও খাওয়ারিজদের মভে, আমলে ऊ্রুটিকারী, কবিরা গুনাহগার মুমিন ঈমান থেকে খারিিজ হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় WWW.eelm.weebly.com

মারা গেলে চিরস্থায়ী জাহান্নামি হবে। তাদের এ মতামতটি পবিত্র কোরআন সুন্নাহর পরিপ়্ী।
 বিশ্বাস করা একান্ত কর্তব্য, আল্পাহ তায়ালা পবিত্র কোব্রजানে যা কিছু অবতীর্ণ করেছেন সবই সত্য, এতে সন্দেহ মাত্র নেই। কেনোনা, কোর্রআান আল্মাহ পক্ষ থেকে অকাট্য ওহী, আর ওহী এমন অকাট্য সত্য যার সজ্গে কোনো ধরনের বাতিল (মিপ্যা) মিশ্রিত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। ফেমন আল্মাহর তায়ানা বলেছেন :

## 

অর্থাৎ, जার (কোরআনের) সামন অথবা পেছন দিক দিয়ে বাতিল এসে মিশতে পারবে না। (কারণ) এটি প্রজ্ঞাময়, প্রশংসিত সত্তার। (আল্লাহহ) পক্ষ থেকে অবঢীর্ণ হয়েছে।

অन্য आয়াতে ইরশাত হয়েছে :
"এটি এমন এক কেতাব যাতে কোনো ধ্রনের সন্দের্র অবকাশ নেই। মুত্তাকীগণের জন্য পথ প্রদর্শক।"

ওপরযুক্ত আায়াতদ্বয় সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, কোরআনের মধ্যে কোনো ধরনের সন্দেহের লেশ মাত্র নেই। ব্যং নিঃসন্দেহে এই কেতাব মুত্তাকি আল্পাহ ভীরু লোকদের পথ প্রদর্শন করে। এই আকিদা প্রত্যেক মুমিনের মধ্য থাকতে হবে। নতুবা ঈমান থাকবে না। সুতরাং কোর্রান অস্থীকারকারী কোনো ক্রমেই মুমিন থাক্তে পারে না।
 করা কর্ত্য, নবী সাল্মাল্মাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্巾াম থেকে শরিয়তের যে বিধিবিধান বিক্ধ্রাবে বর্ণিত হয়ে এসেছে, সবই সত্য, এতে কোনো সন্দেহে নেই। যেহেতু এণুলোও আল্ধাহর পক্ষ থেকে ওহি হিসেবে এসেছে। কোরআন ও হাদিসের মধ্যে পার্থক্য ఆধ্বু ওহীয়ে মাতনু (পঠিত) ও গায়রে মাতনু (আনপঠিত) অনুসারে। কোরআন ওহীয়ে মাতলু আর হাদিস ওহীয়ে গায়রে মাতলু, তবে উভয়টটকে ওইী হিসেবে বিশ্বাস করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য একান্ত কর্তব্য।

কিন্ত মু‘তাজিলা, রাওয়াফিজ, জাহমিয়্যা, মুয়াত্তিনা এবং এ যুগের কিছুসংথ্যক ভ্রষ্ঠ বুদ্ধিজীবী লোক পবিত্র কোরআন ও হদিসকে অকাট্য দলীল বা

## www.eelm.weebly.com

প্রমাণ মানে না। এদের বিভ্রান্তিকর উক্তিসমূহের গ্রান্তি প্রকাশের উশ্দেশ্যেই ইমাম তৃাহাবী (রহ.) ওপরযুক্ত কথাগুনো আকিদা হিসেবে পেশ করেছেন।

যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্মামের হাদিসসমূহ পবিত্র কোরআনের এমন তাফসির বা ব্যাথ্যা এবং শরিয়তের বিধি-বিধানের এমন দলীল বা প্রমাণ, যা মানুষ্ের বুদ্ধি, চিন্তা, ধারণা ও কল্পনার ঊর্ৰ্বে। সেহেতু বুক্ধি, চিন্তা, ধারণা ও কল্পনা দ্বারা এর বিরোধিতা করা কোনো ক্রুেই জায়িয হবে না। বরং বেই একাজে হাত বাড়াবে, সেই পথज্রষ্ট (ুুরাহ) প্রমাণিত হবে। তাই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

## 

অর্থাৎ, রাসূল সাল্লাল্ধাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে যা কিছুর আদেশ দেন তা তোমরা আকড়ে ধর, আর তিনি তোমাদের যা কিছু থেকে নিষেধ করেন, তোমরা তা থেকে বিরত থাক।

ওপরयুক্ত আয়াত সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দিচ্ছে, নবী•সাল্লাল্গাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ-নিষেধ তথা সমগ্গ কোরআন-হাদিসকে বিশ্শাস করা মুমিনের ঈমানী কর্তব্য, তাছাড়া কেউ মুমিন হতে পারবে না। আর পরিপৃর্ণ মুমিন इওয়ার জন্য নবী সাল্মাল্ңাহু আলাইহি ওয়াসাল্মামের আদেশ ও নিষেধকে যথাযথভাবে পালন করা কর্তব্য। যেমন নবীজী সাল্লাল্পাহ আলাইহি ওয়াসাল্gাম বলেছেন :

তোমাদের মধ্যে কেউ (প্রকৃত) মুমিন হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার চাহিদা আমার আনিত দীন ও শরিয়তের অনুগত না হবে।

ওপরযুক্ত হাদিস থেকে পরিষ্কার বোঝা গেলো, প্রকৃত মুমিনের কামনা ও বাসনা এবং চাহিদা নবী সাল্লাল্লাহ আনাইহি ওয়াসাল্gামের আনিত দীন ও শরিয়তের অনুগত হওয়া এবং অস্বীকার না করা। কারণ যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্মাহু আলাইহি ওয়াসাল্মামের শরিয়ত ও হাদিসকে অস্বীকার করবে সে মুমিন থাকবে ना।

ঈমানের মৌলিক বিষয়ে কি মুমিনগণ এক এবং তাদের ুণাবলী অনুসারে পার্থক?


অনুবাদ : ঈমান একই আর ঈমানদারগণ ঈমানের মৌলিক বিষয়ে সবাই সমান। তবে আল্মাহর ভয়, তাকৃওয়া, কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ এবং সর্বদা উত্তম কর্ম সম্পাদনের অনুপাতে তাদের মধ্যে প্রকৃত্পক্ষে স্তর ও মর্যাদাগত পার্থক্য रয়ে थाকে।
 ওপর আনা কর্তব্য এসব বিষয়ের ওপর ঈমান আনার ব্যাপারে) সব মুমিনগণ সমান। তবে তাদের মধ্যে স্তর ও মর্যাদাগত দিক দিয়ে প্রভেদ বা পার্থক্য দেখা দেয়, আল্লাহর ভয়, তাকওয়া কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ এবং সর্বদা উত্ত্ম কর্ম সম্পাদনের কারণে এবং এ সবের মধ্যে ক্রুটি করার কারণে। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :


"অতঃপর आমি ওইসব লোকদের কেতাবের অধিকারী করেছি যাদের আমি আমার বান্দাদের মধ্যে থেকে মনোনিত করেছি। তাদের কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেউ মধপন্গা অবলম্বনকারী এবং তাদের মধ্যে কেউ আল্লাহর নির্দেশক্রম্মে কল্যাণের পথে এগিয়ে গেছে। এটাই মহা অনুগ্রহ।
(সুর্রা ফাতিন্ন : ৩२)
হাফীজ ইবনে কাসীর ওপরযুক্ত আয়াতে তিন প্রকারের লোকের ব্যাথ্যা এভাবে করেছেন,
(১) यালিম : সে ব্যক্তি যে কোনো ফরজ ও ওয়াজিব কাজে ত্রুটি করে এবং কোনো কোনো নিষিদ্ধ কাজেও জড়িত হয়ে পড়ে।
(২) মধ্যপড্যী : সে ব্যক্তি যে সমন্ত ফর্জ ও ওয়াজিব কাজ সম্পাদন করে এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ কার্য থেকে বেঁচে থাকে, কিন্টি মাঝে মধ্যে কোনো মুস্তাহাব কাজ ছেড়ে দেয় এবং কোনো মাকরুহ কাজে জড়িত হয়ে পড়ে।
(৩) সеকর্মে जগ্গগামী : সে ব্যক্তি যে যাবতীয় ফরজ, ওয়াজিব এবং মুস্ত াহাব কর্ম সম্পাদন করে এবং যাবতীয় হারাম ও মাকরূহ কর্ম থেকে বেঁচে থাকে। কিন্ন কোনো কোনো মুবাহ বিষয় এবাদতে ব্যাপৃত থাকার কারণে অথবা হারাম সন্দেহে ছেড়ে দেয়।
(ইবনে কাছির)
ওপরযুক্ত আয়াত ও তাফসির থেকে সম্পূর্ণভববে বোঝা যাচ্ছে, মুমিনের তিনটি স্তর রয়েছে। কিন্ভ এগুনো মুমিনের সাধারণ ও সংক্ষিক্ট প্রকার। নতুবা

যেমন অস্তিত্ এক বস্তু। কিন্তু অস্তিত্প্রাপ্ত অনেক বস্তু। আর নূর এক বস্তু। কিন্তু অলৌকিক হয় অনেক বষ্তু। তেমনিভাবে ঈমান এক বম্তু! কিন্ভু মুমিন অসংথ্য, এদের মধ্যে আল্লাহর ভয়, তাকওয়া সর্বদা উত্তম কাজ সম্পাদনের কারণে এবং কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে অনেক প্রভেদ বা পার্থক্য হয়ে থাকে। তাই সকল ঈমানদারের ঈমান সমান নয়। তাদের ঈমানে অনেক প্রভেদ আছে। নবী-রাসৃল (আ.)গণের ঈমান যেমন অন্যদের মতো নয়, তেমনি খোলাফায়ে রাশেদিন ও সাহাবিগণের ঈমান অন্যদের ঈমানের মতো নয়। এইভাবে সত্যিকারের মুমিনগণের ঈমান, ফাসেকদের ঈমানের মতো নয়। আর এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা।

## มूমिনশণ जाव्वाशत ఆनि

#  

অনুবাদ : আর ঈমানদারগণ সবাই পরম দয়ালু আল্মাহ তায়ালার ওলি। তাদের মধ্যে সেই আল্মাহর কাছে সর্বাধিক সম্মানিত, यিনি তাক্ওয়া ও মা’রিফাতের মাধ্যমে তাঁর অধিকতর অনুগত ও কোরআন শরিফের সর্বাধিক অনুসারী।
 মধ্যে সব মুমিন সমান। যেমন আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন :

"আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের ওলি, তিনি তাদের অন্ধকার (কুফর) থেকে আলোর (ঈমানের) দিকে বের করেছেন।"

অন্য আয়াতে বলেছেন :
 ভালোবাসেন।"

ওপরযুক্ত আয়াতদ্বয় সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, মুমিনগণ আল্মাহর ওলি এবং আল্লাহ মুমিনগণের ওলি। ইমাম ত্বাহাবীর ওপরোল্মিখিত এবারতের দ্বারা উদ্দেশ্য www.eelim.weebly.com

একथা বোঝানো, মুমিনগণ সবাই মূন বেনায়তের মধ্যে সমান, কিন্ট বেলায়তের স্তরসমূহের দিক দিয়ে তাদের মধ্যে অনেক প্রভেদ ও পার্থক্য রয়েছে। যেভাবে মুমিনগণ ঈমানের মূল বিষয়ে সবাই সমান, কিন্ভ ঈমানের স্তরসমূহের দিক দিয়ে তাদের মধ্যে প্রভেদ ও পার্থক্য হয়ে থাকে।

অতএব আল্লাহর ওলিদের মধ্যে কেউ পরিপূর্ণ ওলি, আবার কেউ অসম্পূর্ণ ওলি। তবে আল্নাহর ওনিগণের মধ্যে উভয় জাহানে সবচেয়ে অধিক সম্মানিত ওই ব্যক্তি यিনি তাকওয়া তथা আল্লাহর ভয়-ভীতি ও মারিফাতের ব্যাপারে অধিক আননগত্যশীল এবং কোরআনের অনুসারী। यেমন পবিত্জ কোরআনে বলা
 বেশি সম্মানিত ওই ব্যক্তি, বে সবচেয়ে বেশি আল্মাহকে ভয় করে।"

অন্য আয়াতে বলেছেন :

"জেনে রেথো, নিচয় যারা আল্লাহর ওলি (বন্ধু) তাদের না কোনো ভয়ভীতি আছে, না তারা চিন্তিত হবে। याরা ঈমান এনেছে এবং ভয় করতেত রয়েছে। তাদ্রের জন্য সুসংবাদ পার্থিব জীবনে ও পরকাनীন জীবনে। ওপরযুক্ত আয়াত্ময় থেকে পরিষ্ষারভাবে বোঝা যায়, আল্মাহর ওলিগণের মধ্যে উভয় জগতে সবচেয়ে অধিক সম্মানিত হলেন ওই ব্যক্তি, যিনি সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করেন এবং কোরআন-সুন্নাহর সর্বাধিক অনুসারী হন।

## কোন্ কোন্ বিষয়াদিব্র ওপর্ন ঈমান রাখা অত্যাবশ্যকীয়



অনুবাদ : ঈমান হলো আল্লাহর ওপর এবং তাঁর ফেরেশতাকুল এবং তাঁর কেতাবসমূহ এবং তাঁর রাসূলণ এবং আখেরাতের দিনের এবং মৃত্যুর পরে জীবিত হওয়া এবং কল্যাণ-অকল্যাাণ ও মিষ্টতা-তিক্ততাসহ সবই আল্লাহর পক্ষ wWw.eelm.weebly.com

থেকে নির্ধারিত ভাগ্যের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা। আমরা ওপরযুক্ত সব বিষয়ের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করি। আমরা আল্লাহর রাসূল (আ.)দের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ করি না। আর তাঁরা আন্মাহর কাছ থেকে যে শরিয়ত নিয়ে এসেছেন সেই ব্যাপারে আমরা তাঁদের সবাইকে বিশ্বাস (সত্য স্বীকার) করি।

خ' করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য একান্ত কর্তব্য। এञুলোর প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস ব্যতীত কোনো মানুষ মুমিন হতে পারে না। যেহেতু এই সাতটি বিষয় আল্মাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে অত্যধিক তুরুত্ণ সহকারে ঈমানিয়াতের মধ্যে গণ্য করেছেন, সেহেতু এগুলোর প্রতি ঈমান আনা একান্ত কর্ত্য।। যেমন আল্পাহ তায়ালা বলেছেন :


"রাসূল সাল্লাল্লাহ্ছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই সমস্ত বিষয়ের প্রতি যা তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে তার কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুমিনগণও। সবাই বিশ্বাস রাখেন আল্নাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কেতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর নবী রাসূল (আ.) গণের প্রতি। (তারা বলেন) আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না। আর তারা বলেন, আমরা শোনেছি এবং আনুগত করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক আমরা তোমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। তোমারই দিকে (আমাদের) প্রত্যাবর্তন হবে।"

ওপরযুক্ত আয়াতে চারটি বিষয়ের প্রতি ঈমান আনার কথা উল্লেখ রয়েছে। (১) আল্লাহ (২) আল্লাহর ফেরেশতাসমূহ (৩) আল্লাহর কেতাবসমূহ (8) আল্লাহর নবী-রাসূল (আ.)গণের প্রতি। অন্য আয়াতে মুমিনদের বিশেষ ঔুণ পরকালের প্রতি দৃঢ় বিশ্মাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
 রাখvন।" অन্য আয়াতে মৃত্যুর পরে জীবিত হওয়ার সম্পর্কে আল্মাহ তায়ালা বলেছেন :
 আবার এদেরকে জীবিত করবেন যারা কবরসমূহে আছে"। অন্য আয়াতে আল্মাহ তায়ানা তাকদির সম্পর্কে বলেজেন :

WWW.eeelim.weebly.com
 (সুখ বা দুঃখ) আসবে, যা আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য লেথে রেথেছেন। এ সম্পর্কে অন্য আয়াতে বলেছেন :


"আর यদি তাদের ওপর কল্যাণ পৌছে, তখন তারা বলে এওুো আল্লাহর পদ্ষ থেকে এসেছে। আর যদি তাদের ওপর অকল্যাণ কিছু আসে, তখন তারা বলে এগুনো তোমার পক্ষ থেকে এসেছে। আপনি বলে দিন, (ভাল্নো-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ) সব কিছু আল্লাহর ওপর থেকে আসে।"

তাকদিরের ভালো-মন্দ, মিষ্টতা-তিক্ততা এবং সুখ-শান্তি সবই বান্দার দিক দিয়ে অর্থাৎ, বান্দার সামনে যেসব বিষয় ভালো-মন্দ, সুখ-শান্তি হিসেবে প্রকাশ হচ্ছে সবই আল্মাহর পক্ষ থেকে আসছে। এতুলো আল্মাহ তায়ালা আদিকাল থেকে ফয়সালা করে বান্দার তাকদিরে রেখেছেন।

ওপরযুক্ত সাতটি বিষয়ের প্রতি ঈমান রাখা প্রত্যেক মুমিনের ঈমানী কর্তব্য, এগুলোর মষ্যে কোনো ধরনের র্রুটি থাকলে ঈমান ঠিক হবে না।
 সকলের প্রতি আমরা সমানভাবে ঈমান রাখি। তাঁদের মধ্যে আমরা কোনো তারত্যয বা পার্থক্য করি না এবং তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে যে দীন ও শরিয়ত এবং কেতাব নিয়ে এসেছিলেন, এ সব কিছুকে আমরা সত্য বলে বিশ্বাস করি। এতে কোনো ধরনের সক্দেহ পোষণ করি না। এটাই নবী-রাসূল সাল্झাল্মাহু আলাইহি ওয়াসাল্নাম সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুসলমানদের আকিদা-বিশ্বাস।

## কবিরাহ ঋুনাহুগার মুমিন জাহান্নামে চিরকাল থাকবে না





অনুবাদ : হযরত মুহান্মদ সাল্লাল্ছাহ আলাইহি ওয়াসাল্ধাম্মর উম্মতের মধ্যে याর़ा কবিরিাহ ऊনাई করবেে তারা জাহন্নাম্ চিরকাन थাকবে না, যथন তারা

 চাইলে নিজ অনুপ্রে তাদদর क্মা করে দিতে পারেন। তাইতো তিনি পবিত্র
 অन্যান্য অপরাধ याকে ইচ্ছ क্যা কর্রে।" (সুরা নিস্সা) জার তিনি চাইলে आাপন ন্যায়বিচারের তিত্তিতে जাদরর জাহন্নাম্ শাশ্তি দিতে পারেন जাদর অপরাধ পর্রিমাণে।
 अनाহ्গার বান্দা চির্রকাল জাহন্নাম্ থাকবে না । বभন সে তাওহিদের ওপন্ন মারা यায়। প্র্ন হতে পারে, প্রত্যেক উম্মতের তাওহিদপ্যী বাদ্দাকে আল্মাহ তায়ানা চাইলে क্মা করে দিতে পার্রে। প্রশ্ন হতে পারে, এখানে উম্মতে মুহাম্মদীর কथা বিশেষভাবে উল্লেখ কন্যা হলো কেন?

উজ্ब木 : এখানে উম্মতে মুহাম্মদীর কথা উল্লেখ কর্রে অন্যান্য নবী (आা.) গণের উম্মতকে বাদ দেয়া উদ্লেশ্য নয়। এতে সব উম্মতই শামিল আছেন, তবে উম্মতে মুহাম্মদী সর্বশেষ উম্মত হওয়ার কারণে তাদের কথা বিশেষভাবে উল্লেষ করা হলো। তাহলে आর কোনো প্রশ্ন হতে পারে না।

এथানে দু’ঢি কথা বিশেষভাবে আলোচনার প্রয়োজন। প্রথমতঃ কবিরাহ অনাহ্র (তারীফ) সং্্ঞ, দ্বিতীয়তঃ কবিরাহ ওনাহ कि कि?

প্রথমতঃ ১. হযরত আদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এবং হাসান বসরীী (রহ.) বলেন, কবির্যা ওঈসব ఆুনাহকে বলা হয়, ভ্যেব ఆনাহর ব্যাপার্রে আল্লাহ তায়ালা
 www.eelm.weebly.com
২. কেউ বলেছেন, যে সব গুনাহ নেক আমল, যেমন- নামাজ, রোজা, হজ এবং জাকাত-এর বরককে মাফ হয় না সেসব গুনাহ কবিরাহ, আর যেসব গুনাহ নেক आমলের দ্বার্রা মাষ হর্যে যায় এসব গুনাহ ছগিরাহ ।
৩. কাজি বায্সযাবী বলেন, কবিরাহ ওই সব গুনাহকে বলা হয়, যেগুলোর ব্যাপারে শর্রিয়্তে কোনো নির্দিষ্ট শাস্তির বিধান রয়েছে। যেমন- एদ (দগ্ড), কেছাছ (হত্যার প্রতিশোষ), দিয়ত (রক্তমৃন্য) ইত্যাদি।
8. ইমাম গাজ্ঞালী (ব্রহ.) বनেন, কবিরাহ এসব গুনাহকে বলা হয়, যেসব ওুনাহ বান্দা নির্ভীকভাবে নির্শিষায় করে থাকে।
৫. কেউ বজেছেন, কबিরাহ ওইসব গুনাহকে বসা হয়, যার ব্যাপারে ফাহ্শা (কুকর্ম) শব্ম ব্যবহার করা হ্য়।
৬. ইবনে সালেহ বলেন, কবিরা ওইসব গুনাহকে বলে, যার ব্যাপারে কবিরাহ অথ্া আজীম শদ্দ ব্যবহার করা হয়েছে।
৭. কে'ট বলেছছন, কবিরাহ ওইসব গুনাহকে বলে, যার মাধ্যমে বান্দা দীনের ইজ্জত হরণ করে ফ্ছে।

দ্বিতীয়তঃ কবিরাহ গুনাহর পরিমাণ বা সংথ্যা সম্পর্কে বিভ্ন্ন মতামত রয়েছে। আব্দুল্মাহ ইবনে ঊমর (রা.)-এর মতে কবিরাহ ঔুনাহ নয়টি।
(১) আল্মাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করা। (২) অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা। (৩) নির্দোষ মহিলাকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া। (8) ব্যভিচার করা। (৫) জেহাদ থেকে পলায়ন করা। (৬) যাদু করা। (৭) এতিমের মাল্ল আত্মসাং করা। (৮) পিতা-মাতার অবাধ্যতা করা। (৯) হারাম শরিফে দাঙা-হাঙামা সৃষ্টি করা।

হযরত আবু হরায়রা এডে আরো তিনটি ঞ্তনাহ বৃদ্ধি করেছেন। (১) সুদ খাওয়া। (২) চুরি করা। (৩) মদপান করা। কবিরাহ গুনাহ আরো অনেক রয়েছে, আলোচনা সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে এখানে সবগুলোর বর্ণনা সম্ভবপর रলো না।
 বিশ্বাসী কবিরাহ গুনাহগার মুমিন চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না। যদিও সে তওবা ছাড়া মারা যায়। আল্মাহ তায়ালা ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছ্নে :
"निষ্য় আল্লাহ তায়ালা শিরক ক্ষমা করবেন না, শিরক ব্যতীত যাকে ইচ্ছা সব అুনাহ ক্মা করে দেবেন।" (সূরা নিসা-8৮) এটি হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতামত বা আকিদা।

পক্ষান্তরে খাওয়ারিজ এবং মু’তাযেলারা বলে কবিরাহ ঔনাহগার চিরকাল জাহান্নামে থাকবে, কোনোদিন ক্ষমা ও জাহান্নাম থেকে যুক্তি পাবে না। তাদের এ কথাটি একেবারে ভ্রান্ত এবং পবিত্র কোরআন-সুন্নাহর পরিপহী।
 সজ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। এখানে ‘আরিফীন’ শব্দ দ্বারা মুমিন উদ্লেশ্য। কারণ ঈমান ছাড়া ওষ্যু মারেফাত নাজাতের জন্য यথেষ্ট নয়। কেনোনা, ইবলিস ‘আরিফ বিল্মাহ’ ছিলো, মুমিন বিল্মাহ ছিলো না। তাই সে নাজাত পাবে না। অতএব এখানে আরিए শব্দ দ্মারা মুমিনই উদ্লেশ্য।
 ইচ্ছা ও নির্দেশের ওপর নির্ভরশীল। তিনি চাইলে ক্ষমা করে দেবেন, তিনি চাইলে শাস্তি দেবেন। তার ওপর কোনো কিছু ওয়াজিব নয়। এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা-বিশ্বাস। পক্ষান্তরে খাওয়ারিজ ও মুতাযেলারা বলেন, নেক বান্দাদের জান্নাত দান করা আল্মাহ তায়ালার ওপর ওয়াজিব। অথচ আল্মাহর ওপর কোনো কিছু ওয়াজিব নয়। ইমাম তৃাহাবী (রহ.) ওপরযুক্ত এবারত দ্ঘারা খাওয়ারিজ ও মুতাযেলাদের এ ক্থা খজুন করেছেন।




অনুবাদ : অতঃপর আল্লাহতায়ালা নিজ অনুগ্রহে এবং তাঁর আনুগত্যশীল বান্দাদের শাফাআতের ফলে তাদের জাহান্নাম থেকে বের করে পরে জান্নাতে পাঠাবেন। এর কারণ হন্ো আল্নাহ তায়ালা তাঁর ঔমানদার বান্দাগণের অভিভাবকত্ত নিজেও গ্রহণ করেছেন। তাদের ইহকাল ও পরকালে এই সব কাফিরদের সমতুল্য করেননি, যারা তাঁর হেদায়ত থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করেছে এবং তাঁর বন্ধুত্ ও অভিভাবকত্ত লাভ করড়ে পারেনি।

হে আল্লাছ! ইসলাম ও মুসলমানদের অভিভাবক! তোমার সজ্েে সাক্ষাৎ করা পর্যন্ত আমাদের এই ইসলামের ওপর অটন রেখো।
 স্থীয় অনুগ্রহে এবং তাঁর আনুগত্যশীল বান্দাদের শাফা'আতে জাহান্নাম থেকে มুক্তি দিয়ে জান্নাঢে পাঠানোর কারণ হলো, আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের মাওলা, অভিভাবক, বন্ধু এবং সাহায্যকারী। তিনি কাফিরদের এর কিছুই নন। यেমন পবিত্র কোরআনে তিনি বলেছেন :
"এটা এ কারণে, আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের মাওনা- সাহায্যকারী, আর নিষয় কাফিরদের কোনো মাওলা ও সাহাय্যকারী নেই।" ওহুদের যুদ্ধে এ সंময়
 তোমাদের কোনো উজ্জা নেই। হযরত উমর (রা.) প্রতি উত্তরে বলেছিলেন, "山া
 সাহায্যকারী নেই।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনগণ সর্বদা এই দোয়া করেন, হে আল্মাহ! আমাদেরকে সর্বদা দীন ইসলামের ওপর অটল। অনড় রাখেন, এমতাবস্থায় আমরা যেনো তোমার সক্শে সাক্ষাত করতে পারি। কারণ কোনো মানুষ নিজ চেষ্টা বা কমতায় হেদায়াতের ওপর অটन থাকতে পারে না আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত, তাই সবসময় আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া উচিত।

## সব মুমিনের পেছনে নামাজ পড়া বৈধ


অনুবাদ : আমরা কেবলাপন্হী প্রত্যেক নেক ও দুক্ষম মুসলমানদের পেছনে নামাজ কায়েম করা এবং তাদের মৃত ব্যক্তির ওপর জানাজার নামাজ পড়া বৈধ মনে করি।
 সত্যিকারের মুসলমানদের এ-ও একটি বিশেষ ববশিষ্ট্য, কেবলাপহী প্রত্যেন্ WWW.eelm.weebly.com

नেক ও দুক্ষ셔 মুসলयानের পেছনে नाমাজ পড়া, यиि সে ইমামতীর
 কেতাবে উল্লেখ রয়েছ్ বে, ফালেকেের পেছনে নামাজ পড়া মাকরাহ, এটি ভিন্ন মাসজাनা। এখানে ওু আকি্দার দৃষ্টিত্তে আলোচনা হচ্ছ, ফালেক ফাজেরের পেছনে নামাজ পড়া ববধ মনে করা यাবে কি-बा? তখन ইমাম ত্ৰাহাী (রহ.) এখান আহলে সুন্নাত ওয়ান জামাআতের্ন আকিদা পেশ করেছেন। যেহেহু দারা

 পেছনে নামাজ পড়ত্ত পারো।" তাই সাহাবায়ে কেোম (রা.)গণ ফালেক,

 ইউসু<্ফর পেছেন নামাজ পছ়েছেন এবং আনাস বিন মালিক (রাt)ও তার পেছেন নামাজ পড়েছেন লেহেহু আহলে সুন্নাত ওয়ান জামাআত তथा সण্যিকার্রে মুসলমানগণ পুণ্যবান ও ফাজজর ইমামের পেছনে নামাজ প্রতিষ্ঠা কর্木া বৈষ মনে কর্রেন।
 সত্যিকারের মুসলমানগণ মৃত প্রত্যেক পুণ্যবনন ও ফাজের মুসলমানদের জানাयার নামাজ পড়াকে ৃবধ মনে করেন। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহ आলাইহি ওয়াসা/্gাম বলেছেন :

((رواه النسائى وفق رواية الترمذى يتع جنازته مشكرة)
"এক মूমিন্নের ওপর অन্য যুমিমের ছয়টি হকৃ রূ়েছে। (২) এক মুমিন যথন
 গেলে তার জানাयায় উপস্থিত হওয়া। গং (नाাाती उभরমুক হাদিসে পুন্যবান মুমিন বা ফাজের মুম্মিনের কোনো প্রডেদ নেই। এসব ব্যত্রেরে সাধারণতাবে মুসনমানের জানযयায় উপস্থিত হఆয়ার কথা






# অকাট্যভাবে কাউকে জান্নাতি ও জাহান্নামি বলা যাবে না 

অনুবাদ : আর আমরা কিবলাপন্रী কোনো মুসলমানকে জান্নাতি বা জাহান্নামি বলে আখ্যায়িত করি না এবং তাদের কারো ওপর কুফরি, শিরকি বা নেফাকের সাক্য প্রদান করি না, যতক্ষণ না এ ধরনের কোনো কিছু তাদের থেকে প্রকাশ হবে। আর আমরা তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি আল্লাহ তায়ালার ওপর ছেড়ে দেবো।
 সত্যিকারের মুসলমান কোনো মুসনমান সম্পর্কে দৃত়ভাবে জান্নাতি বা জাহান্নামি বলে কোনো সিদ্ধান্ত দেয় না। কারণ মানুষের বাহ্যিক আমলের ভিত্তিতে কাউকে জান্নাতি বা জাহান্নামি বনে সিদ্ধান্ত দেয়া ঠিক নয়। কেনোনা, মানুষের সারা জীবনের আমলের ফলাফল, তার শেষ আমলের ওপর নির্ভর করে। यেমন নবী সাল্লাল্পাহ আলাইহি ওয়াসাল্পাম বলেছেন :
 করে। আর মানুষের শেষ পরিণতির খবর আল্মাহ ছাড়া কেউ জানেন না।

সুতরাং কোনো যুসলমান সম্পর্কে জান্নাতি বা জাহান্নামি বলে দৃঢ় সিদ্ধান্ত দেয়া কারো জন্য ঠিক হবে না। তবে বিশ্ব নবী সাল্লাল্ধাহ আলাইহি ওয়াসাল্পামের সাহাবি (রা.)দের ব্যাপার এ থেকে ভিন্ন। কারণ আল্মাহ তায়ালা সাহাবা (রা.)
 জান্নাতের অগ্গিকার করেছেন।"
 সত্যিকারের মুসলমানগণ কোনো মুসলমানকে কাফির অথবা মুশ্রিক বা মুনাফিক আখ্যা দেন না, যতঙ্ষণ পর্যন্ত মুসলমান থেকে কুফর বা শিরক অথবা নেফাকের কোনো কথা বা কাজ প্রকাশ না হবে। যেহেতু এ সাক্ষ্য বা আখ্যা দেয়াটা পবিত্র কোরআন-সুন্নাহর পরিপহ্থী। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা

"বে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার পেছনে পড়ো না।" এবং হাদিস শর্রিফ্ নবী সাল্লাল্ছাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনেছেন,
"যে ব্যক্তি তার (মুসলমান) ভাইকে কাফির বলবে, অতঃপর উভয়ের মধ্যে কোনো একজন এই কুফরীর কथা নিয়ে ফেরেবে। (বুথারী ৩ মুসनिম)

অতএব এসব মুসলমানদের চিত্তা করার প্রয়োজন রয়েছে, যারা অন্য মুসলমানকে কাফির আখ্যা দিয়ে থাকেন। অথবা এমন কোনো দলের সক্েে যুক্ত করে গালমন্দ করেন, সব দলকে কাফির বলে ফতওয়া দেয়া হয়েছে। যেমন কाদিয়ানী, বাহায়ী, শিয়া ইত্যাদি। কেনোনা, जারা যদিও প্রত্যক্য়াবে মুসলমানকে কাফির বলেননি। কিন্ভ মুসলমানকে এই কাফির দলের নাম ধরে গালমন্দ কন্রার কারণে পরোক্ষভাবে তারা মুসলমানকে কাফির আখ্যা দিয়েছেন। অথচ ঢাদের থেকে কুফরী কোনো কথা বা কাজ প্রকাশ হয়নি। অथবা এসব দলের মতাদর্শ ভাব থেকে প্রকাশ পায়নি। তাই সত্যিকারের মুসনমানগণেন্র কর্ত্য হলো, সন্দেহমূলকভাবে কোনো মুসলমানকে এ ধরনের গালমন্দ কর্যা থেকে বিরত থাকা। কারণ এতে নিজের ঈমানই আক্রান্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে।
 সত্যিকারের মুমিনগণ মুসলমানদের আন্তরিক বা অভ্যত্তরীণ বিষয়াদি সম্পকে কোনো সিদ্ধান্ত দেন না। বরং এ সব বিষয়াদির আল্লাহর ওপরে ন্যষ্ঠ করেন। কারণ শরিয়তের বিষি-বিধান মানুচ্ের বাহিিক অবস্থা ও কথার ওপর চালু হয়ে থাকে, আন্তরিক বা অভ্যত্তরীণ বিষয়াদির ওপর ন্য়। যেহেহু মানুষের আভ্ত্ত রীণ ও আন্তরিক বিষয়াদি সম্পর্কে দৃঢ়ভবে কোনো সিদ্ধান্ত বা মন্তব্য না করে। এ৩ুেো আল্লাহর্ন প্রতি ন্যু করা।

## www.eelm.weebly.com

# কোনো মুসলমানকে হ্ত্যা কর্না বৈষ নয় 



অনুবাদ : আর উম্মতে মুহাম্মদী সাল্লাল্মাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো লোকের বিরুদ্ধে তরবারী ধারণ করা আমরা বৈধ মনে করি না। কিন্ভ শরিয়তের বিধান অনুসারে যাদের বিরুদ্ধে তরবারী করা ওয়াজিব হয়ে গেছে।
 มুসলমানগণ কোনো মুসনমানের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে অন্ত্র ধারণণ করা বা কোনো মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ মনে করেন না! কারণ আন্মাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন :
 وَاعَدَّ لَّهَهَّابَا عَظِيْهُ.
"বে ব্যক্তি কোনো যুমিনকে স্ব-ইচ্ছায় (না-হক্ব) হত্যা করবে, তার প্রতিদান জাহান্নাম, তাতে সে চিরকাল থাকবে, আর আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন, আর তাকে অভিশশ্ঠ করবেন এবং তার জন্য ভীষণ শাব্তি প্রম্কুত করে রেখেছেন।" আর নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজের ভাষণে বলেছেন

"निচয় তোমাদের একের জন্যে অন্যের জান, মাল এভাবে হারাম বা অবৈৈঁ ঘোষণা করা হলো, যেমন হারাম বা অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে আজকের দিনকে। এই মাসে, এই শহরে।"
(बুभाযী, มूসলिম)
ওপরযুক্ত আয়াত ও হাদিস স্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, এক মুসলমানের জন্য অন্য মুসলমানকে হত্যা করা হারাম-অবৈধ। অতএব সত্যিকারের মুসলমানের জন্য এই আকিদা রাখা একান্ত কর্তব্য, শরিয়তের বিধি-বিধান ব্যতীত কোনো মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ নয় ।
(তিন কারণে মুসলমানকে হত্যা করা জায়িয)
 সত্যিকারের মুসলমানগণ ওই মুসলমানকে হত্যা করা বা তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ www.eelm.weebly.com

করা বৈধ ও জায়িয মনে করেন, যাকক শরিয়তে মুহাম্মদী তथা দীন ইসলাম হত্যা করা বা তার বিরুদ্ধে অন্ত্র ধারণের নির্দেশ দিয়েছে।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, কোন্ কারণে মুসলমানকে হত্যা করা বা তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা বৈধ বা জায়িয?

উজ্ত্প : তিনটি কার্নণের মধ্যে যে কোন্না একটিতে যুসনমান সিপ্ত হবে, তাহলে ওই মুসলমানকে হত্যা করা বা তার্র বির্পদ্ধে অন্র ধার্প কর্পা জায়িয। यেমন নবी করিম সাল্লাল্মাহ আলাইशি ওয়াসাল্পাম বলেছেন:




অর্থাৎ, ঔই মুসলমানকে হত্যা করা হালাল-বৈধ নয় যে এই ক্থা সা巾্য প্রদান করে, আল্পাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, আর এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করে, আমি আল্মাহর রাসূল। কিন্মु তিনটি কাজের মধ্যে কোনো একটিতে লিপ্ত হলে তাকে হত্যা কব্রা বৈধ ও হালাম হবে। (১) বিয়ের পর ব্যভিচারে লিপ্ত হলে। (২) না-হকভাবে কোনো মুসকমানকে হত্যা করলে। দীন ইসলাম থেকে বের হয়ে মুসলমানদের দল ত্যাগ করলে (অর্থাৎ, মুরতাদ হয়ে গেলে)। অন্য বর্ণনায় আছে : কোনো যুসলমানের খুন হালাল তথা বৈধ হবে না, কিন্ভु তিন কাজের মধ্যে কোনো এক কাজে লিপ্ত হলে : (১) বিষ্ট বিবাহের পরও ব্যভিচারে লিপ্ত হলে, (২) ইসলাম গ্গহণ করার পর কুফ্রি করলে- যুর্তাদ হলে, (৩) না-হকৃভাবে কাউকে হত্যা করলে। তাকে হত্যা করা হালান- বৈষ হবে। (नाসায়ী ও তিরমিযী)

উল্লেখিত কারণ ব্যতীত, কোনো কারণে কোনো মুসলমানকে হত্যা কর্গা বা তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা হালাল বা বৈধ হবে না। এটাই আহলে সুब্মাত ওয়াল জামাআতের তথা সত্যিকারের মুসলমানগণের আকিদা বিশ্বাস।

## আমিরের্ন প্রতি বিদ্রাহ কর্যা বৈষ নয়




অনুবাদ : আর আমরা আমাদের ইমাম-ধর্মীয় নেতৃবৃবৃদ এবং শাসকবর্গের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বৈধ মনে করি না, यमिও তারা অত্যাচার কর্রেন এবং আমরা তাদের ওপর অভিশাপ দেবো না এবং তাদের আনুগত্য থেকে হাত তটটাব না। আর আমরা তদের প্রতি আনুগত্যকে আল্মাহরই আনুগত্যের অংশ হিসেবে ফরজ মনে করি, यতক্ষণ না তারা কোনো পাপ কর্মের নির্দেশ দেবে। আর আমরা তাদের উৎকর্ষ ও সুস্থতার জন্য দোয়া করি।
 তथा সত্যিকারের মুমিনগণ কোরজান-সুন্নাহ অনুযায়ী রাষ্ব্র পরিচালনাকারী, নেতৃবৃন্দ শাসক ও দায়িত্ণশীলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৈধ মনে করেন না। यদিও শাসকগণ অত্যাচার করেন। কারণ আল্gাহ তায়ালা পবিত্ট কোরআনে বলেছেন :

## 

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্মামের আর তোমাদের মধ্যে (কোরআন-সুন্নাহর অনুসারী) শাসক ও নেতৃবৃন্দ ও দায়িতৃশীলদের আনুগত্য করো।" নবী সাল্ধাঙ্মাহ আলাইহি ওয়াসাল্ধাম বনেছেন,

মুসলমানদের ওপর ওয়াজিব হলো শরিয়তসম্মত আমিরের্র কeা শোনা এবং आনুগত্য করা, जার পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় বিষয়ে যতঞ্ষণ না সে কোনো ধরনের পাপ কার্যের নির্দেশ দেবে। অতঃপর যদি কোনো পাপের্ন নির্দেশ দেয়, ऊখন ওই আমিরের কথা শোনা ও আনুগত্য করা ওয়াজিব নয়। যেহেছু নবী



কোন্না সৃষ্টির আনুগত্য করতে গিয়ে আল্লাহর বিরুক্ধে কোনো কাজ করা याবে না।

ওপরযুক্ত আয়াত ও হাদিসদ্বয় দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও দায়িতৃশীলগণ যতক্ষণ না কোনো ধরনের পাপের নির্দেশ দেবে, ততক্ষণ তাদের আনুগত্য করা, তাদের কथা শোনা এবং গ্রহণ করা ও মেনে চলা ওয়াজিব। यদিও তারা অত্যাচার করেন। কারণ তাদের বিরুদ্ধাচরণ ও বিদ্রোহ করলে তাদের জুনুম নির্यাতনের চেত্যে ফেতনা ও অশৃজ্খলা অত্যধিক বৃদ্ধি পাবে, অতঃপর দেশ ও সমাজে অশান্তি বিরাজ করবে। সুতরাং শাসকদের জুলুম নির্যাতনের ওপর ধৈর্য ধারণ করাটা তাদের বিরুদ্ধাচরণ ও বিদ্রোহ করার চেয়ে উত্তম। কেন্নোনা, এতে বান্দাদের তুনাহ মাফ হবে। যেহেহু মানুষের তনাহ ও অসৎ কার্यকলাপের কারণেই তাদের ওপর জালিম-অত্যাচারী শাসক চাপিয়ে দেয়া হয়। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :
"এমনিভাবে আমি পাপীদের একে অপরের শাসক হিসেবে চাপিয়ে দেবো তাদের কৃতকর্ম্মের কারণে।"

অতএব জালিম শাসকদের ওপর অভিশাপ না দিয়ে স্বীয় আমলকে ইসলাহ্ ও সংশোধন করা প্রয়োজন। অতঃপর আমিরের সংনোধনী ও শান্তি স্বস্তি প্রদানের জন্য আল্ধাহর কাছে দোয়া করা। যেমন একটি হাদিসে কুদসিতে আছে, আল্নাহ তায়ালা বলেছেন :





আমিই আল্লাহ, আমি ব্যতীত কোনো মা’বুদ নেই। আমি বাদশাহদের মালিক, অন্তরসমূহের মালিক। বাদশাহদের অন্তরসমূহ আমার হৃাতে। বান্দারা যখন আমার আনুগত্য করে, তখন আমি ঢাদের বাদশাহদের অন্তর সমূহ তাদের প্রতি ন্য্রতা ও শান্তির জন্য ফিরিয়ে দেই। আর যখন বান্দারা আমার নাফরমানীতে লিল্ত হয়, তখন আমি তাদের বাদাশাহদের দিলকে তাদের প্রতি WWW.eelm.weebly.com

অসন্ত্টি ও ক্ষুব্ধতার সক্গে পাল্টিট্ে দেই। অতঃপর বাদশাহরা তাদের নিকৃষ্ট ও ভয়ানক শাস্তি দিতে থাকে। সুত্রাং তোমরা তাদের অভিশাপ দিতে নিজেকে মত্ত করো না এবং তোমরা নিজেকে আল্লাহর জিকির ও তাঁর কাছে আহাজারী করার মধ্য মত্ত কর। তাহলে আমি তোমাদের (সমস্যার) সমাধান দেবো। (মিশকাত)

অতএব ওপরযুক্ত হাদিস প্রমাণ দিচ্ছে, সত্যিকারের মুমিনের জন্য কর্তব্য হলো ধর্মীয় শাসক নেতৃবৃন্দের বিদ্রোহ না করে, তাদের ওপর অভিশাপ না দিয়ে, নিজেদের ও শাসকদের সংশোধনীর চেষ্টা করা এবং দোয়া করা।

## আহলে সুন্नাত ఆয়াল জামাআতেব্ধ অনুসব্রণ

## কর্রা একাষ্ঠ কর্তব্য

অनूবাদ : আমরা সুন্नাতে রাসূল সাল্লাল্মাহ আলাইহি ওয়াসাল্পাম ও মूসলিম জামাজতের অনুসরণ করি, আর বিচ্ছ্নিতা, বিরোধ ও বিভেদ সৃষ্টি করা থেকে দূরে थাকি।
 সত্যিকারের মুস্লমানগণ সব ব্যাপারে সুন্নাতে নবী সাল্মাল্পাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের উসওয়ায়ে হাসানা অনুসরণ করেন এবং নবী সাল্ধাল্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্ধাম্রের পূর্ণ আনুগত্যশীল জামাআতে সাহাবায়ে কেরাম (রা.), দীনের ফকীহ তাবেয়িন ও তাবে তাবেয়িন-এর অনুসরণ করেন। কারণ নবী সাল্লাল্মাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম্মের সুন্নাহ তथা উত্তম চরিত্র এবং সাহাবা (রা.) ও তাবেয়িন ও তাবে তাবেয়িন (রই.)-এর অনুসরণের মধ্যে দুনিয়ার শান্তি ও পরকালের মুক্তি নিহিত রয়েছে। যেমন আল্মাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন।


"বে ব্যক্তি রাসূল সাল্মাল্মাহু আলাইহি ওয়াসাল্মামের বিরুদ্ধাচরণ করবে, তার巾ছে হেদায়াত (সরল পথথ) প্রকাশিত হওয়ার পর এবং মু’মিনগণের অনুসৃত পথ (ছড়ে অন্য পথের অনুসরণ করবে। আমি তাকে ওইদিকেই ফিরিয়ে দেবো যে lnকে সে ফিরেছে এবং আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো।"





বनि ইয়াইলের যা কিছू (অপকর্ম্রে দলাদলি) হয়েছিলো। নিচ্য় আমার উম্মতে এইসব কিছু (সমানভবে) आসবে। বেजাবে এক জুত অनা জুতার
 প্রকশ্যে অপকর্ম করেছিলো। তাহলে নিচ্য় আমার উম্মতেও এমন (দুঙ্区) লোক জন্ম नেবে, बে এবং ধরননের অপকর্ম লিও্ হবে। আর্র নিষষ্য বনি ইস্রাইল ৭२



 ওপর অধিষ্ঠিত थাকবে।
(जित्रमियो)
उभরयুख्ञ शদিসেস

 শ<্দের র্রতি লক্ষ্য করেই নবী সাল্ধাল্øাহ আালাইহি ওয়াসাল্øাম সাহাবা (রা.)-এর
 জামাজাতে" সাব্য করা হয়েছে।

जতএব যার্া নবী সান্gাল্ধাহ আলাইহি ওয়াসাল্gাম ও সাহাবা (রা.)-এর গীতি ও নীতি তাগ করেছেন অথবা এর পতি কোনো ঢোয়াকা করেননি। जারা সবাই
 দিচ্চে, দूनিয়ার শাা্তি ও পরকালের মুক্তির একমাত্র পথ হলো, নবী সাল্লাল্ধাহ্ आাनाইহি ওয়াসা|্काম ও সাহাবা (রা.)-এর অনুসরণ করা। তাই হयরত আবमूল্gा ইবনन মাসউদ (রা.) বলেছেন :

 www.éelm.weebly.com

 الْْلُى الْمُتْتَقِّثِ. (رواه مشكراة)
यে ব্যক্তি কারো তরীকা অনুসরণ করতে চায়, সে যেনো এসব লোকের তরিকা অনুসরণ করে, যারা মারা গেছেন। কেনোনা, জীবিত ব্যক্তি ফিতনা থেকে নিরাপদ নয়। এই মৃত ব্যক্তিগণ হলেন, মুহাম্মদ সাল্পাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম্রের সাহাবি (রা.)গণ, ঢাঁরা হলেন এ উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ম মানব। তারা অত্যত্ত পবিত্র অন্তরবিশিষ্ট ও গভীর জ্ঞানসম্পন্ন এবং অধিক্রম বাহ্যিকতা গহণ কারী ছিলেন। আল্ধাহ ঢায়ালা ঢাঁদের ग্থীয় সাহচর্य এবং আপন দীন প্রতিষ্ঠা করার জন্যে মনোনিত করেছেন। সুতরাং তোমরা ঢাঁদের মর্যাদা উপলক্ধি কর, ঢাদদের পদাংক অনুসরণ করে চলো, আর যথাসাধ্য তাঁদের চরিত্র आাকড়़িয়ে ধরো। কেনোনা, তাঁরা সর্নল-সঠিক পথে ছিলেন।
(मিশকাত)
অতএব, आহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তथা সত্যিকারের মুসলমানগণ নবী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্পাম ও সাহাবা (রা.)-এর অনুসরণ করে চলেন এবং একে সত্য ও হকৃ পহ্হীদের নিদর্শন হিসেবে গণ্য করেন।
 সত্যিকারের মুমিনদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, নবী সাল্পাল্মাহ আলাইহি ওয়াসাল্পাম ও সাহাবা (রা.)-এর অনুসারী জামাআত (আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত) থেকে বিচ্ছ্ন্ন না হওয়া এবং তাদের মধ্যে বিভেদ ও বিরোধ সৃষ্টি না করা। কারণ আল্মাহ তায়ালা সত্যিকারের মুসনমানদেরকে নিষেষ করে বলেছেন :

"তোমরা এদের মতো হয়ো না, যাদের সামনে প্রকৃত প্রমাণাদি আসার পর বিছ্নি হয়ে গেছে, পরস্পর মতো-বিরোধ করেছে। এ সব লোকদের জন্যে রয়েছে মহা শান্তি।"

অন্য আয়াতে আল্মাহ তায়ানা বলেছেন :

"তোমরা আল্লাহর রজ্ভুকে সুদৃঢ়্যাবে এক সক্গে ধারণ কর। আর তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না" (সুরা আলে-ইমরান)

WWW.eelm.weébly.com

ওপরযুক্ত আয়াতদ্ময় সুশ্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহ আলাই, ওয়াসাল্লাম্মে জামাআতের অনুসারী মুসনমানদের জামাআতের মধ্যে বিভেদ বা বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা সত্যিকারের যুসলমানদের জন্য জায়িয নয়; বরং তাদের জন্য কর্তব্য হলো সম্মিলিতভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রা.) রীতি ও নীতির ওপর শক্তভাবে (জমে) আটল থাকা।

## ন্যায় পর্নায়ণ আমিরের প্রতি ভানোবাসা, আর জালিমের্স প্রতি বিদ্বেষ রাখা কর্তব্য



অনুবাদ : আর আমরা ন্যায় পরায়ণ, বিশ্বস্ত ব্যক্তিদেরকে ভালোবাসি এবং জালিম ও খেয়ানত লোকদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি। আর যে বিষয়ের জ্ঞান আমাদের কাছে অস্পষ্ট সে সম্ষக্ধে আমরা বলি আল্মাহতায়ালাই সর্বাধিক জানেন।
 সত্যিকারের মুসলমানগণ সর্ব বিষ<়ে ন্যায় পরায়ণ ও সুবিচারক এবং সমতা রক্ষাকারী ব্যক্তিকে এবং আল্মাহর হক্দ ও বান্দার হক সমৃহে আমানত রক্ষাকারী, বিশ্শস্ত ব্যক্তিকে ভালোবাসেন। যেহেতু আল্পাহ তায়ালা এই উভয় গণের অধিকারী ব্যক্তিদেরকে ভালোবাসেন এবং জান্নাতে সম্মান প্রদর্শন করবেন। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :
"আর यमि ফয়সালা করেন, তবে ন্যায়ভাবে ফয়সালা করুন। নিশয় আল্লাহ তায়ালা সুবিচারকদেরকে ভালোবাসেন।" (সূরা মায়েদা) অন্য আয়াতে বলেছেন :

"আর যারা তাদের আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং যারা তাদের সাক্ষ্যদানে সরল নিষ্ঠাবান এবং যারা তাদর নামজে यত্পবান, তারাই জান্নাতে সম্মানিত হবে।"

ওপরযুক্ত আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতে ‘আহলে কিছত’ ন্যায়বিচারকদের ভালোবাসার কথা উল্লেখ করেছেন। আর দ্বিতীয় আয়াতে আমানত রক্ষাকারীদের জান্নাতে সম্মানিত করার কথা উল্লেখ করেছেন। আর একথা সুস্পষ্ট, আল্লাহ তায়ালা যাদেরকে সম্মান প্রদর্শন করবেন তাদের ভালোবাসার কারণেই সম্মান প্রদর্শন করবেন। সুতরাং একथা প্রমানিত হয়ে গেলো, আল্পাহ তায়ানা ন্যায়বিচারক এবং বিশ্বস্ত উভয়ে ব্যক্তিদের ভালোবাসেন। অতএব আল্লাহ তায়ানা যাদের ভালোবাসেন ঢাদের ভালোবাসা সত্যিকারের মুসলমানদের ঈমানী কর্তব্য। যেহেতু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তাদের ভালোবাসেন।
 সত্যিকারে মুমিনগণ অত্যাচারী এবং অসাধু- বিশ্ধাস ভগকারী লোকদের ভালোবাসেন না এবং এদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন। যেহেতু আল্পাহ তায়ালা এদের ভালোবাসেন না। যেমন তিনি পবিত্র কোরআানে বলেছেন, وَاللُّ لَيِحُبُ الظُلِّلِبْنُ "আর আাল্লাহ তায়ালা অত্যাচারীদের ভালোবাসেন না।" অন্য আয়াতে
 ভালোবাসেন না।" ওপরযুক্ত আয়াতদ্বয় সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচচছে, আল্মাহ তায়ালা জালিম এবং খিয়ানতকারীদের ভানোবাসেন না। সেহেতু প্রকৃত মুমিনের পরিচয় হবে জালিম এবং ঘেয়ানতকারীদের ভালো না বাসা ৬বং এদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা। यেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

## 

"বে ব্যক্তি আল্মাহর সন্ভষ্টির জন্যে ভালো বাসবে, আর আল্মাহর iঞন্যে বিদ্বেষ পোষণ করবে এবং আল্লাহর রাজির খুশির জন্য দেবে আর আল্লাহর জন্যে বিরত থাকবে। তখন সে ঈমান পূর্ণ করে নিলো।"
(অাবৃ দাউদ)
ওপরযুক্ত হাদিস পরিষ্ষার প্রমাণ দিচ্ছে, সত্যিকারের মুমিনের বিশেষণুণ হলো আল্লাহর প্রিয়পাত্রকে প্রিয় মনে করা, আল্লাহর বিদ্বেষের পাত্রের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা যখন জালিম এবং খায়িনদের ভালোবাসেন না, পছন্দ করেন না। তখন সত্যিকারের মুমিনগণ এদের ভালোবাসতে পারেন না; বরং এদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করাই তাদের কর্তব্য।
 সত্যিকারের মুমিনদের কাছ্ছে যেসব বিষয়ের জ্ঞান সন্দেহযুক্ত অথবা অস্পষ্ট হর়্ে থাকে সে সব সময়ে ঢারা বল্ে, আল্লাহ তায়ালাই সর্বাধিক জানেন। এ সম্পর্কে

 আর হযরত আব্দুল্মাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এক হাদিসে বলেছেন,


"হে মানব জাতি! তোমাদের মধ্যে বে ব্যক্তি কোনো বিষয় সম্পর্কে জান, তা (অন্যের কাছে) বর্ণনা কর, आর মে বিষয় সম্পর্কে তার জ্ঞান নেই, সে সम্পর্কে সে বলুক, আল্মাইই সর্বাধিক জানেন। কেনোনা, জ্ঞানের পরিচয় হলো যে বিষয় সম্পর্কে জান না সে সম্পর্কে বল, আল্ধাহই সর্বাধিক জানেন। যেহেতু আল্পাহ তায়ালা তার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছেন, তুমি বলো, आমি তোমাদের কাছে কোন্নে প্রতিদান চাই না এবং আমি কৃত্রিমতাশ্রয়ী, লৌকিকতাকারী নই।" ওপরযুক্ত আয়াত ও হাদিস সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, সত্যিকারের মুমিনগণের জন্য কর্তব্য হলো, যেসব বিষয়ে তাদের জ্ঞান নেই, সে সম্পর্কে তারা বলবে। আা্লাহই সর্বাধিক জানেন।

## মোজার ওপর মাসেহ করা সম্পক্কে আকিদা



অনুবাদ : আর আমরা সফরে (অ্রমণে) নিজে লোকানয়ে থাকাকালীন সময়ে (চামড়ার) মোজার ওপর মাসেহ করা জায়িয মনে করি। সেভাবে হাদিস শরিকে এসেছে :
 মুসলমানগণ সফ্রে এবং বাড়িতে থাকাকানীন সময়ে হাদিসের নিয়মানুসারে চামড়া মোজার ওপর মাসেহ করা জায়িয মদন করেন। যেহেতু এ হকুমটি wWw.eelm.weebly.com

হাদিসে মুতাওয়াতির দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। প্রায় সত্তরজন সাহাবি এ সস্পক্কে হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বনেছেন, আমি মোজার ওপর মাসেহ বর্ণনা করা জায়িয মনে করতাম না, পরিশেষে যখন এ সম্পর্কে প্রমাণাদি দিবালোকের ন্যায় উজ্জqল হয়ে আসল, তথন आমি একে জায়িয মনে করতে বাধ্য হলাম এবং একে জায়িয বললাম। বেহেতু এসব প্রমাণাদি অস্বীকার করার মতো কোনো যুক্তি প্রমাণ নেই।

ইমাম কারগী (রহ.) বলেছেন, বে ব্যক্জি মোজার ওপর মাসেহ করা অস্বীকার করে অথবা না জায়িয মনে করে, আমি তার সম্পর্কে আশংকা করি। কারণ এ সम্পর্কে হাদিসসমূহে তাওয়াতুর্রের স্তরে পৌছে গেছে। তাই ফকীহণণ মোজার ওপর মাসেহ করাকে জাহলে সুন্নাত ওয়াল জামাজাতের বিশেষ পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য করেছেন।

প্রশ্ন হতে পারে, মোজার ওপর মাসেহ করার মাসয়ালাঢি শরিয়তের একটি সাধারণ অংশ, একে ইমাম ত্বাহাবী (রহ.) দীনের বুনিয়াদী আকায়িদের অন্তর্ভুক্ত করে উল্লেখ কর্নেন কেন?

উত্তর : যেহেহু মোজার ওপর মাসেহ করার মাসয়ালাটি হাদিসে মুতাওয়াতির ঘ্বারা প্রমাণিত হয়েছে এবং অজুর মধ্যে উভয় পা টাখনুসহ ধৌত করা পবিত্র কোরআন ফরজ প্রদান করা হয়েছে। কিন্জ শিয়া, রাওয়াফিজরা এ সম্পর্কীয় হাদিসে মুতাওয়াতিরকে অন্বীকার করে মোজার ওপর মাসেহ করাকে না জায়িয ও অবৈধ ঘোষণা করেছে, আর অজুর ওপর মাসেহ করাকে নাজায়িয ও অবৈধ ঘোষণা করেছে, আর অজুর মধ্যে উভয় পা টাঋনুসহ মাসেহ করাকে ফরজ বলেছে, এই মাসয়ালাটিকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাজাতে বিরুক্ধে একটি স্থায়ী আলোচ্য বিষয় হিসেবে গণ্য করেছেন। বিধায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের কাছে উক্ত মাসয়ালাটি দীনি আকাইদের র্রপ ধারণ করেছে। তাই তারা একে দীনী আকাইদের মতো স্বীকার করা মুমিনের জন্য একান্ত কর্তব্য মনে করেন। তাই ইমাম ত্বাহাবী (রহ.) উক্ত মাসয়ানাটি দীনের বুনিয়াদী


## হজ এবং জেহাদ সম্পর্কে আকিদা



অনুবাদ : আর হজ এবং জেহাদ মুসলিম শাসকের অধীনে সে নেক হোক আর দুক্ষ셔 হোক, কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। কোনো কিছুই এ দুটো কাজ বাতিল বা ব্যাহত করতে পারবে না।
 থাকবে, এ দুটোকে কোনো কিছু বাতিল বা ভঙ্গ করতে পারবে না। হজ সম্পর্কে আল্মাহ তায়ালা বলেছেন :
"আর আল্লাহর সষ্ঠষ্টির উদ্দেশ্যে আল্লাহর ঘরের হজ করা এই সব লোকের ওপর ফরজ, যারা এ ঘর পর্যন্ত পৌছার সামর্থ্য রাথেন।"এ সম্পর্কে নবী সাল্লাল্ধাহ আनাইহি ওয়াসাল্পাম বলেছেন :


"যে ব্যক্তিকে হজ করা থেকে বাহ্যিক প্রয়োজন অথবা জালিম বাদশাহ বা রুদ্ধকারী কোনো রোগ বিরত রাথ্থনি, আর সে মারা গেলো অথচ সে হজ করলো না। তার यদি ইচ্ছে হয় ইহুদী হয়ে মরতে কিংবা নাছারা হয়ে মরতে, তবে সে মরে যাক।
(মিশকাত)
ওপরयুক্ত আয়াত ও হাদিস সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, প্রত্যেক সামর্থ্য সম্পন্ন মুসলমানের ওপর হজ ফরজ। আর নবী সাল্ধাল্ধাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাহের আদর্শ এবং কোরআন কেয়ামত পর্যত্ত থাকবে এবং এর প্রত্যেকটি বিধান ও কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। অতএব হজ ও কেয়ামত চলতে থাকবে।

আর আল্লাহ তায়ালা জেহাদ সস্পর্কে বলেছেন,

"হে নবী, আপনি কাফির এবং যুনাফিকদের সজ্গে যুদ্ধ করুন এবং এদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করুন, এদের ঠিকানা হুলো জাহান্নাম এবং তা হলো www.eelm.weebly.com

নিকৃষ্ট ঠিকানা।" এ সম্পর্কে নবী সাল্পাল্পাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :



তিনটি বম্ভু হলো ঈমানের মৌলিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। (১) যে ব্যক্তি (সত্য দিजে) লা ইলাহা ইল্মাল্মাহ পড়েছে, তার ওপর কোনো ধরনের আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকা, কোনো ঋনাহর কারণে তাকে কাফির বলা যাবে না। (২) জেহাদ চলতে থাকবে, যেেদিন থেকে আল্পাহ তায়ালা আমাকে (জেহাদের নির্দেশ দিয়ে) প্রেরণ করবেন। একে কোনো জালিমের জুলুম, আর মুনসিফের ইনসাফ বাতিল করতে পারবে না। (৩) তাক্ধদিরের প্রতি বিশ্বাস রাখা। (অারু দাউদ)

ওপরযুক্ত আয়াত ও হাদিস সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, জেহাদ কেয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে, কোন্নো ধরনের অপশক্তি একে রহিত বা বাতিল অথবা ভঙ্গ করতে পারবে না।

প্রশ্ন হতে পারে, ইমাম ত্াহাবী হজ এবং জেহাদকে এখানে একত্রে উল্লেখ করেছেন এবং এতদুভয় এবাদতকক অন্যান্য এবাদত থেকে পৃথকভাবে বর্ণনা করার কারণ কি?

উজ্ৰ্র : হজ এবং জেহাদ উভয়টি সমষ্টিগতভাবে এমন এবাদত, এমন বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্রের অধিকারী, যা অন্যান্য এবাদতের মধ্যে পাওয়া যায় না। এই উভয় এবাদতের জন্য সফর করতে হয় এবং চলা-ফেরা, দৌড়ের দিক দিয়ে উভয়টির মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক রয়েছে। বিশেষতঃ আল্মাহর পথে জেহাদের মাধ্যমে এবং হজের মৌসুমে বিশ্বের সব মুসলমান একত্রিত হওয়ার মাধ্যমে ইসলাম্রের শান-মর্যাদা বৃদ্ধি হয়। তাই ইমাম ত্বাহাবী উভয় এবাদতকে একত্রে অন্যান্য এবাদত থেকে পৃথক করে বর্ণনা করেছেন। এতে কোনো ধরনের সংশয়ের কারণ নেই।
 নেতৃবৃন্দের অধীনে পরিচালিত হতে হবে। কেউ একা এগুলো পরিচালনা করতে পারবে না। কারণ হজ এবং জেহাদ পরিচাননার এমন নিয়ম রয়েছে, যেগুলো আমির ছাড়া কেউ পরিচালনা করতে পারবে না। তাই হজ এবং জেহাদের জন্যে এমন একজন আমিরের প্রয়োজন, যিনি এশুনো যথাযথভবে পরিচালনা করতে পারবেন। এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি, ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক হজ এবং WWW.eelm.weebly.com

জেহাদের আমির নিযুক্ত করে স্বীয় সাহাবি (রা.)গণকে হজে এবং জেহাদে প্রেরণ করত্তে। কোনো আমির নিযুক্ত না করে সাহাবি (রা.)গণকে কোথাও জেহাদের জন্য প্রেরণ করেননি। অতএব মুসলমানদের কোনো একজন আমিরের অধীনে হজ এবং জেহাদ পালন করা কর্তব্য।
 নিষ্পাপ হওয়া শর্ত নয়। বরং ছালেহ পুণ্যবান এবং ফাসেক দুষ্ষর্মীর নেতৃত্বে হজ এবং জেহাদ সম্পাদন করা যাবে এতে কোনো আপত্তি নেই। এশুলো হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা। পক্ষান্তরে শিয়া, রাওয়াফিজদের আকিদা হলো হজ এবং জেহাদের আমের হতে পারে না। যেহেতু তারা বলেন, মুহাম্মদী বংশের রাজী নামক একজন (নিষ্পাপ) বের না ইওয়া পর্যন্ত জেহাদ জায়েय হবে না। কিন্নु তাদের এ কথাটি নবী সাল্লাল্ধাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের পরিপন্ইী ও বিভ্রান্তিকর। কারণ নবী সাল্লাল্নাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

অর্থাৎ, তোমাদের ওপর এমন আমিরগণ নিযুক্ত হবেন, তোমাদের (কেউ তাদের) ভালোবাসবে এবং (তোমাদের কেউ তাদের) অস্বীকার না পছন্দ করবে। তখন যে অস্ধীকার করবে, সে মুক্তি পাবে, আর যে ঘুণা বা না পছন্দ করবে সে নিরাপত্তা পাবে বা বেঁচে যাবে। কিন্ভ যারা (এই আমিরদের দুষ্মর্মের প্রতি) সন্তৃষ্ট হলো এবং আনুগত্য করলো (তারা ধ্বংস হুয়ে গেলো) সাহাবা (রা.) আরজ করলেন, আমরা এদের সঞ্গে লড়াই করবো নাকি? প্রতি উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্মাম বললেন, না, লড়াই করবে না) যতদ্ষণ তারা নামাজ পড়বে। না (লড়াই করবে না) যতক্ষণ পযন্ত তারা নামাজ পড়বে।

ওপরযুক্ত হাদিস এবং আরো অনেক হাদিস থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে, মুসলমানদের আমির-শাসক ছালেছ-পুণ্যবান এবং ফাসেক-দুষ্ষর্মী যে কোনো জন হতে পারে। আমির হওয়ার জন্য মাসুম বা নিম্পাপ হওয়া শর্ত নয়। সুতরাং

- শিয়া, রাওয়াফিজদের আকিদার বিভ্রান্তি পরিষ্কার হয়ে গেলো।
WWW.eelm.weebly.com


# পরকান সম্পর্কে আলোচনা : কেরামান কাতেবিনের প্রতি আকিদা  

অনুবাদ : আর আমরা কেরামান কাতেবিন (সন্মানিত निপিকার) ক্রেশেশতাদের প্রতি বিশ্ধাস স্থাপন করি। আল্মাহ তায়ালা তাঁদের আযাদের কথা ও কাজ্রে সংরক্ষণকারী হিসেবে নিয়োপ করেছেন।
 সত্যিকার্রে মুমিনগণ কেরামান কাত্তিন নামক ফেরেেশতাদ্য়র প্রতি বিশ্যাস স্গাপন করেন। যেহেহ এদের কথা পবিত্র কোরজান-সুন্নায় বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহ তায়ানা বলেছেন,

## 

"আর নিচয় তোমাদের ওপর তত্জ্বাবধায়ক নিযুক্ত আছেন, কেরামান কাতেবিন নামক। তারা এসব জনেন যা তোমরা কর্রে।" (সৃ্যা ইনফি্তার)

অन্য আয়াতে বলেছেন :
 رَرِيْبَ غَتْدْدُّ.
"यथन দুই ফ্রেরেশতা ডানে এবং বামে বসে তার আমন ঘহণ কর্রেন, সে यে কথাই উচ্চারণ কর্রে ঢা-ই এহণ করার জন্য কাছে সদা প্রহরী প্রד্তত র্রu়েছে।
(স্রা बৃाए)
उপরযুক্ত আয়াত্দয় এবং আরো অনেক আয়াত ও হাদিস সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, প্রত্যেক মননভ্যের উভয় কাঁধে দুজন করে ফেরেশতা নিযুক্ত র্র্যেছেন। ডান কাঁধের ফেরেশতা মানুষ্ের নেক আমল লিপিবদ্ধ করেন। জার বাম কঁধধের एেরেশতা মানুষ্রে দুক্ম লিপিবদ্ধ করেন। কেয়ামতের দিন এই আমলনামা মানুষ্ের সামনে প্রকাশ করা হবে। অতএব ওপরযুক্ত আয়াত এবং এ সম্পর্কীয় অन্যান্য আয়াত ও হাদিসের প্রতি -বিশ্বাস রাথা সুমিনের ঈমানী কর্ত্য। সুতরাং কেন্রামান কাতেবিনন্নর প্রতি ঋমান রাখা পবিত্র Ł্রানের দাবি।

## মৃষ্যুর ফেরেশতার প্রতি আকিদা

## 

অনুবাদ : আর আমরা মালাকুল মাউত (হৃত্যুর ফেরেশতা)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি, यার ওপর আল্মাহ তায়ালা নিখিল বিশ্ববাসীর র্ূহ (প্রাণ) কবय (গ্গহণ) করার দায়িত্৭ অর্পণ করেছেন।
 সত্যিকারের মুমিনগণ মৃত্যুর প্রতি বিশ্বাস রাখেন, যাকে আল্লাহ তায়ালা সমস্ত প্রাণীর প্রাণ কবয (গ্রহণ) করার জন্য নিযুক্ত করে রেছেছেন। যেহেতু একথাটি পবিত্র কোরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত সেহেতু এর ওপর ঈমান রাখা প্রত্যেক มুমিনের ঈমানী কর্তব্য। যেমন পবিত্র কোরআনে আল্পাহ তায়ালা 'মালাকুল মাউত’ সম্পর্কে বলেছেন,
"আপনি বলে দিন তোমাদের মৃত্যু দান করবেন এই ফেরেশতা যার কাছে তোমাদের প্রাণ হরণের দায়িত্ অর্পণ করা হয়েছে। অতঃপর তোমরা তোমাদের প্রভুর দিকে ফিরে যাবে।"

## মালাকুল মওত সম্পর্কে কিছু কথা

প্রখ্যাত মুফাসসির মুজাহিদ বলেন, মালকুন মাওতের সামনে গোটা বিশ্ব কোনো ব্যক্তির সামনে রক্ষিত বিভিন্ন থাবার সামগ্রী পূর্ণ একটি থালার মতো, তিনি यাকে চান তুলে নেন। বিষয়টি এক মারফু হাদিসেও আছে। অপর এক হাদিসে রয়েছে, নবীজী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক্দা জনৈক সাহাবির শিয়রে 'মালাকুল মওত’ কে দেখে বললেন, আমার সাহাবির সক্েে সহজ ও কোমন ব্যবহার কর। ‘মালাকুন মউত’ উত্তরে বললেন, আপনি নিসিচ্ত থাকুন, आমি প্রত্যেক মুমিনের সক্গে নরম ব্যবহার করে থাকি এবং বললেন, যতো মানুষ গ্রাম-গঞ্রে, বন-জभলে, পাহাড়-পর্বতে বা সমুদ্র-সৈকতে বসবাস করছে, আমি তাদের প্রত্যেককে প্রতিদিন পাঁচবার দেথে থাকি। এজন্য এদের ছোট বড় প্রত্যেকের সম্পর্কে আমি প্রত্যক্ষভাবে পুরোপুরিজ্ঞাত। অতঃপর বনেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলো যা কিছু হয় সবই আল্লাহর হকুমে। অন্যথায় আল্মাহর হুকুম ব্যতীত আমি কোনো মশার প্রাণও বিয়োগ घฺটাতে সক্ষম নই। (

ওপরযুক্ত আয়াত ও তাফসির থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে গেলো, "মালাকুল মওত" ই মানুষের প্রাণ বিয়োগ ঘটান। সুতরাং এর প্রতি ঈমান রাখা মুমিনের জন্য একান্ত কর্তব্য। নতুবা তার ঈমান সঠিক হবে না।

## কবরের আজাব সম্পর্কে আকিদা

অনুবাদ : আমরা কবরের শাত্তি এবং নেয়ামতের প্রতি ঈমান রাथি, ওইসব লোকের জন্য যারা এখুলোর যোগ্য হবে। আর আমরা এ কথার প্রতি ঈমান রাথি, কবরে নাকির মুনকার (নামে) দুধরনের ফেরেশতা মৃত ব্যক্তিকে তার রব, দীন এবং নবী সাল্ধাল্মাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন। (এর প্রমাণ) নবী সাল্লাল্ধাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবি (রা.)গণের কাছে থেকে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে।
 তथা সত্যিকারের মুমিনরা পাপীদের কবরে কঠিন শাস্তি ই ইওয়া এবং পুণ্যবান মুমিনগণ কবরেই শান্তি, স্নেহ এবং অনেক উপহার সাম্্রী পাওয়ার ওপর ঈমান রাখেন। কারণ পবিত্র কোরআনে কবরের শাস্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে :

"তাদের সকাল এবং সন্ধ্যা আগুনের সামনে পেশ করা এবং যেদিন কেয়ামত সংগঠিত হবে সেদিন (আদেশ করা হবে) ফেরাউনের গোত্রকে কঠিনতম আজাবে দাখিল করো।" হযরত আব্দুল্নাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, কেরাউন গোত্রের আত্রাসমূহ কালো পাখির আকৃতিতে প্রত্যহ সকাল-সঙ্ধ্যা দু’বার জাহান্নাম্রের সামনে হাজির করা হবে এবং জাহান্নাম দেখিয়ে বলা হবে, এটা তোমাদের আবাসস্থল। (মাयহারী) বুখারী ও মুসनিম শরিফে ব্রিত্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্झাহ বলেছেন :

## 



"নিচয় তোমাদের মধ্যে কেউ যখন মারা যায় কবর জগতে তাকে সকালসক্ধ্যা সে স্থান দেখানো হয়, यদি সে জান্নাতি হয় তবে জান্নাতের স্থান, আর সে জাহান্নামি হলে তাকে জাহান্নান্মে স্থান দেখিয়ে বলা হয়, এটি তোমার আবাস স্থান, যেখানে কেয়ামতের হিসাব-নিকাশের পর পৌছবে।

ওপরযুক্ত আয়াত ও হাদিস এবং আরো অনেক আয়াত ও হাদিস সুম্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, দুষ্ষ্মী-পাপীদের কবরে ভয়ংকর শাস্তি হবে এবং পুণ্যবানসৎকর্মীদের কবরে অনেক শাা্তি হবে। অতএব সত্যিকারের মুমিনগণের জন্য কর্তব্য হলো এর প্রতি ঈমান রাখা।

পক্ষান্তরে কিছু সংখ্যক মু’তাযেলা এবং রাওয়াফিজ কবরের আজাব অস্বীকার করে। তারা বলে, মানুষ মারা যাওয়ার পর পাথরের মতো অচেতন হয়ে পড়ে থাকে, তার মধ্যে কোনো ধরনের অনুভব শক্তি থাকে না, সেহেতু তারা দুঃখ-কষ্ট, শাস্তি এবং সুখ-শান্তি অনুভব করতে পারে না। সুতরাং তাদের শাস্তি দেয়া অনর্থক।

তাদের একথাটি পবিত্র কোরআন-সুন্নাহর পরিপহ্থী ও অতি বিভ্রান্তিকর। কারণ সামান্যতম বিবেকবান মানুষ একথা বুঝতে পারেন, আল্লাহ স্বীয় কুদরত দ্বারা মাটি থেকে আদম সৃষ্টি করে তার মধ্যে রূহ দিয়ে সব ধরনের অনুভব শক্তি দান করেছেন। সেই আল্লাহ মৃতকে প্রাণ দিয়ে জীবিত করে সুখ-শান্তি, দুঃখশাস্তি অনুভব করার ক্ষমতা দিতে পারেন। অতএব কবরের শান্তি এবং শাত্তির ব্যাপার অস্বীকার করা মুমিনের কাজ নয়। কবরে মুনকার, নাকির ফেরেশতাদ্বয় প্রশ্ন করবে।
 সত্যিকারের মুমিনগণ এ কথার প্রতি বিশ্বাস ও ঈমান রাখেন, কবরে নাকির মুনকার দু’ ফেরেশতা মৃত ব্যক্তিকে তার রব (প্রতিপালক) দীন এবং নবী সম্পর্কে জ্জ্জাসাবাদ করবেন। এ কথাটি অসংখ্যা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। এখানে ওখু উদাহরণ হিসেবে সংক্ষিপ্ট হাদিসের অনুধাবন পেশ করছি। হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) নবী করিম সাল্লাল্ধাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্পাম বল্লছন :



"মৃত ব্যক্তির কাছে দু’জন ফেরেশতা আসবেন, তখন তাকে বসাবেন। অতঃপর তাকে জিজ্ঞাসা করবেন- তোমার প্রভু কে? সে প্রতি উত্তরে বলবে, আমার প্রভু আল্দাহ, অতঃপর তাকে জিজ্ঞাসা করবেন। তোমান্গ দীন কি? সে প্রতি উত্তরে বলবে আমার দীন ইসলাম। অতঃপর তাকে জিজ্ঞাসা করবেন; এই ব্যক্তি কে? যাকে তোমাদের মধ্যে প্রেরণ করা হয়েছিলো? সে প্রতি উত্তরে বলবে, তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তখন ফেরেশতাদ্দয় তাকে প্রশ্ন করবেন, তুমি তাঁকে কিভাবে জানলে? সে প্রতি উত্তরে বলবে, आমি আল্মাহর কেতাব পড়েছি এবং এর প্রতি ঈমান (বিশ্বাস) স্থাপন করেছি।
(হজ্রু সা. বলেন) এটাই হলো আল্মাহর কালাম, যারা এর প্রতি ঈমান এনেছো।

## 

আল্মাহ তায়ালা তাদের কাওলে ছাবিত (কালিমায়ে শাহাদাত)-এর ওপর অটল রাখবেন। হুজুর সাল্ধাল্মাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর আসমান থেকে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে, আমার বান্দা সত্য বলেছে। সুতরাং তাঁকে জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও। আর তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরজা খোনে দাও, তখন দরজা খোলে দেয়া হবে। তখন তার দিকে জান্নাতের স্নিপ্রক হাওয়া বের হতে থাকবে এবং একে তার দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশশ্ত করে দেয়া হবে। এটি হলো পুণ্যবানের কবরের অবস্থা। আর যখন পাপী দুহ্ষর্মীদের কবরে রাথা হবে-


"তখন দু’জন ফ্রেরেশতা তার কাছে আসবেন, অতঃপর তারা তাকে বসাবেন। অতঃপর তারা জিজ্ঞাসা করবেন তোমার প্রডু কে? তখন'সে প্রতিউত্তরে বলবে, হাঃ হাঃ আমি জানি না। অতঃপর তারা জিজ্ঞাসা করবেন তোমার দীন কি? সে উত্তরে বলবে, হাঃ হাঃ আমি জানি না। অতঃপর তারা
22-
 সে উত্তরে বলবে, আমি জানি না। অতঃপর আসমান থেকে এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেন সে মিথ্যা বলেছে। সুতরাং তার জন্য জাহান্নাম থেকে বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে জাহান্নামের পোশাক পরিয়ে দাও এবং তার জন্যে জাহান্নাম থেকে একটি দরজা খোলে দাও। তখন দরজা খোলে দেয়া হবে। তখন তার প্রতি জাহান্নামের উত্তাপ ও লু বাতাস আসতে থাকবে। এছাড়া তা জন্য কবরকে এত সংকীর্ণ করে দেয়া হবে যে, তার এক দিকের পাঁজর অপর দিকের পাঁজরের ভেতর ঢুকে যাবে।
(আবু দাউम শরিফ)
ওপরযুক্ত হাদিস সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, কবরের দু'জন (নাকির-মুনকার নামক) ফেরেশতা এসে বান্দার রব, দীন এবং নবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন এবং নেককার মুমিনের কবরে শান্তির ব্যবস্থা হিসেবে জান্নাতের সজ্গে ভর কবরের সম্পর্ক করে দেয়া হবে।

আর পাপীদের শাস্তির ব্যবস্থা হিসেবে জাহান্নামের সজ্গে তার কবরের সম্পর্কে করে দেয়া হবে। অতএব প্রত্যেক মুমিনের জন্য কর্তব্য হলো, কবরে নাকির মুনকার ফেরেশতার প্রশ্নাদি এবং কবরের সুখ-শাত্তি এবং দুঃখ-শাস্তির প্রতি বিশ্বাস রাখা।

## কবব্গ স্বর্গ বাগিচা অथবা নর্নক গর্চ হবে



অনুবাদ : আর কবর জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্য থেকে একটি বাগান (হবে) অথবা জাহান্নামের (অগ্নির) গর্তসমূহের মধ্য থেকে একটি গর্ড (হবে)।
 নাকির-ফেরেশতাদ্বয়ের তিনটি প্রশ্নের জবাব যথাযথভাবে"দিতে পারবেন, তাদের জন্যে কবর জান্নাত্তের বাগানসমূহের মধ্য থেকে একটি বাগানে পরিণত হবে। পক্ষান্তরে যেসব দুক্ষীমী-পাপী কবরে ‘যুনকার-নাকির’ ফেরেশতাদ্ময়ের তিন প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে না, তাদের জন্যে স্বীয় কবর জাহান্নামের গর্তসমূহের মধ্য থেকে একটি গর্তে পরিণত হবে। এদিকেই ইস্গিত করে নবী সাল্মাল্মাহ্, আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
"निশ্চ় কবর জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্য থেকে একটি বাগান অথ্বা জাহান্নাম্রে গর্তসমূহের মধ্য থেকে একটি গর্ত।"
(তিজ্রমিবী)

# মৃত্যুর পর জীবিত হওয়া, আমলের্র প্রতিদান, হিসাব-নিকাশ ও আমলनামা পাঠ সম্পর্কে আকিদা 

## 

অনুবাদ : আর আমরা মৃত্যুর পর জীবিত হওওয়া ও কেয়ামতের দিন কৃতকর্ম্মর প্রতিফল প্রদান, আমলনামা পেশ, আর হিসাব-নিকাশ এবং আমলনামা পাঠ করার ওপর ঈমান (বিশ্বাস) রাখি।
 জীবিত হওয়ার প্রতি বিশ্বাস রাথেন, কারণ এ আকিদা ব্যতীত কোনো মানুষ মুমিন হতে পারবে না। কারণ আল্মাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনের অসংখ্য আয়াতে এ সম্পর্কে বিশেষ প্রমাণাদির মাধ্যমে আলোচনা করেছেন এবং মৃত্যুর পর জীবিত হওয়াকে অস্বীকারকারীদের ভয়ংকর শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করেছেন।


"কাফিররা দাবি করে, जারা কখনো মৃত্যুর পর্র জীবিত হবে না। তুমি বলে দাও, অবশ্যই (জীবিত) হবে আমার প্রতিপালকের কসম, নিচয় তোমরা আবার জীবিত হবে। অতঃপর তোমাদের অভিহিত করা হবে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে। এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।"
(সুরা जাগাবুন)
ওপরযুক্ত আয়াত সুস্পস্ট প্রমাণ দিচ্ছে, মৃত্যুর প্র জীবিত হওয়া অনিবার্য, এতে কোনো সন্দেহ নেই। অতএব এর প্রতি ঈমান (বিশাস) রাখা প্রত্যেক มুমিনের ঈমানী কর্তব্য।
 মুমিনরা এ কথার প্রতি বিশ্বাস রাথেন, প্রত্যেক মন্থুষকে তার সকল কৃতকর্মের প্রতিদান দেয়া হবে। এতে কোনো ধরনের সন্দেহের অবকাশ নেই। যেহেহু আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে এ সম্পর্কে ঘোষণা www.eelm.weebly.com

দিয়েছেন। যেমন সূরা ফাতেহায় বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা প্রতিদান দিবজসর মালিক।
مَالِكِ يُوْمُ الِّيّيْن

প্রতিদান দিবস ওই দিনকে বলা হয়, যে দিন আল্লাহ তায়ালা ভালো-মন্দ, ছোট-বড়, প্রকাশ্য-গোপন, সকল কর্ম্রর প্রতিদান দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন। এই দিনের হাকিকত সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

"ওই দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা আল্মাহর কাছে প্রতাবর্তিত হবে। অতঃপর প্রত্যেককেই তার কৃত কর্মের ফল পুরোপুরিভাবে দেয়া হবে এবং তাদের প্রতি কোনোরপ অবিচার করা হবে না।" এ সম্পর্কে অনেক হাদিস রয়েছে, এখানে একটি হাদিস পেশ করছি, নবী করিম (সা.) বলেছেন,

## 

"কেয়ামতের দিন প্রত্যেক হকদারের কাছে তার হক প্পৗছিয়ে দেয়া হবে। এমনকি শিংবিশিষ্ট ছাগলের কাছ থেকে শিংবিহীন ছাগলের প্রতিশোধ নেয়া হবে।"

ওপরযুক্ত আয়াতদ্ময় ও হাদিস স্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, প্রত্যেক সৃষ্টিকে তার কৃতকর্ম্র পুরোপুরি প্রতিদান দেয়া হবে, এতে কোনো ধরনের ক্রুটি বা সংকীর্ণতা করা হবে না। অতএব এর ওপর প্রত্যেক মুমিনের দৃছ় বিশ্বাস থাকতে হবে, নতুবা মুমিন বলে গণ্য হবে না।
 একথার ওপর ঈমান রাখেন, কেয়ামতের দিন তাদের সামনে প্রত্যেকের সমস্ত কৃতকর্ম পেশ করা হবে এবং সব কিছুর তন্ন তন্ন করে হিসাব নেয়া হবে। কেনোনা, এ সম্পর্কে অসংখ্য আয়াতে কোরআনী ও হাদিসে নববি রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন,
وُوْجَدُوْا مَا عَمِلوْا حَاضِرُا (سورة كهف)
"আর তারা যা আমল করেছে তা উপস্থিত পাবে।"
(সূরা কাহাফ)

## অন্য আয়াতে বলেছেন,

"যেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ হবে, যাতে তাদের তাদের কৃতকর্ম (আমলসমৃহ) দেখানো হবে, সুতরাং কেউ (শস্যের) অণু পরিমাণ সৎকর্ম করল্লে তাও দেখতে পাবে, আর অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করনেে তাও দেখতে পাবে। (সূরা য়িলयান) হাদিস শরিফে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী সাল্পাল্গাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

## 


"কেয়ামতের দিন যার পুরোপুরি হিসাব নেয়া হবে, সে ধ্বংস হয়ে যাবে। তখन আমি বললাম, আল্মাহ তায়ালা তো বলেছেন?
 নবী সাল্মাল্পাহ আালাইহি ওয়াসাল্গাম প্রতি উত্তরে বললেন, এটাতো (عرض) আমল পেশ করা, যার তন্ন তন্ন করে হিসাব নেয়া হবে, সে ধ্বংস হবে।
(ভুथাড়ী, মूসनिম)
ওপরযুক্ত আয়াতদ্বয় ও হাদিস সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, প্রত্যেক প্রত্যেক মানুষের সমস্ত কৃতকর্ম তার সামনে পেশ করাা হবে এবং এর হিসাব নেয়া হবে, এতে বিন্দু মাত্র সন্দেহ থাকতে পারে না। সুতরাং প্রত্যেক মুমিনের জন্য কর্তব্য হলো এর ওপর বিশ্বাস রাখা, নতুবা ঈমান যথার্থ হবে না।

আমলনামা পাঠ করা সম্পর্কে কি আকিদা রাখতে হবে
 একথার ওপর বিশ্বাস রাখেন, কেয়ামতের দিন প্রত্যেক য়ানুষের কাছে তার আমলনামা দেয়া হবে এবং প্র্যেককে তা পড়ার নির্দেশ দেয়া হবে, আর সে তার আমলনামা পড়তে পারবে। এতে তার কোনো অসুবিধা হবে না। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনের অনেক আয়াতে এ সম্পর্কে বিক্ধ আলোচনা করেছেন। যেমন আল্মাহ তায়ালা বলেছেন,


"আমি প্রত্যেক মানুষের কৃতকর্মকে তার গ্রীবানগ্ন করে রেথ্থেি কেয়ামতের দিন বের করে (দেখাবো তাকে) আর সামনে গকটি কেতাব, য়া সে খোলা WWW.eelm.weebly.com

অবস্থায় পাবে। তুমি পাঠ কর তোমার কেতাব, আজ তো হিসাব গ্রহণের জন্য তুমিই যথেষ্ট।"

আমলনামা গলায় হার হওয়ার মর্মার্থ : মানুষ যে জায়গায় যে কোনো অবস্থায় থাকুক, তার আমলনামা তার সন্গে থাকে এবং তার আমল লিপিবদ্ধ হতে থাকে। মৃত্যুর পর তা বন্ধ করে রেঝে দেয়া হয়। কেয়ামতের দিন এ আমলনামা প্রত্যেকের হাতে হাতে দেয়া হবে, যাতে নিজে পড়ে নিজেই নিজেই মনে মনে ফয়সালা করে নিতে পারে, সে পুরস্কারের যোগ্য, না আজাবের যোগ্য।

হযরত কাতাদাহ (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে, সেদিন লেখা-পড়া না জানা ব্যক্তিও আমলনামা পড়ে ফেলবে। (মাজারিফুল কোরজান)
অন্য আয়াতে আন্লাহ তায়ানা বলেছেন,

"যাদের ডান হাতে তাদের আমলনামা দেয়া হবে, তখন তারা নিজেদের আমলনামা পাঠ করবে এবং তাদের প্রতি সামান্যতমও জুলুম করা হবে না।"

ওপরযুক্ত আয়াতদ্বয় সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, প্রত্যেক মানুষের হাতে তার আমননামা দেয়া হ্বে এবং সে এটি পড়তে পারবে। অতএব প্রত্যেক মুমিনের জন্য একান্ত কর্তব্য হলো এর ওপর ঈমান (বিশ্বাস) রাখা।

কিন্জ মুতার্যেলিরা কোনো প্রমাণাদি ছাড়াই একে অস্থীকার করে। তাদের বিভ্রান্তি প্রমাণের জন্য ওপরোল্নিথিত প্রমাণাদি যথেষ্ট। পৃথক কোনো দলিন প্রমাণের প্রয়োজন নেই।

## সাওয়াব ఆ শাষ্তি প্রদান সম্পর্কে आকিদা

অনুবাদ : আর আমরা কর্মের সাওয়াব প্রতিদান, শাস্তি এবং পুলসিরাত ও মিযানের ওপর ঈমান (বিশ্বাস) রাখি।
 সত্যিকারের মুমিনগণ প্রত্যেক মুমিনের সৎকর্ম্রের প্রতিদান বা পুরক্কার পাওয়া এবং অসৎকর্ম্মে শাস্তি ভোগ করার প্রতি ঈমান (বিশ্বাস) রাখেন। যেহেতু এসব বিষয়াদি কোরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত, এসব অস্বীকার করার কোনো পথ নেই।

মানুষের কর্মের প্রতিফন বা প্রতিদান কেয়ামতের দিন দু'ভাবে প্রদান করা रবে। (১) তাদের সৎকাজের সাওয়াব এবং প্রতিদান করা। (২) অসৎ কাজের কারণে শাস্তি দেয়া।

প্রথমট্টে কোরআন-সুন্নাহর পরিভাষায় আজর (ابجر) পারিশ্রমিক ও প্রতিদান বলা হয়। यেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,
"নিশ্চয় কেয়ামতের দিন তোমাদের (কর্মের) প্রতিদান তোমাদের পুরোপুরিভবে প্রদান করা হবে।" (সূরা আলে ইমরান)

দ্বিতীয়ট্টে কোরআন-সুন্নাহর পরিভাষায় ‘বেযরুন’ (رز) ভারী বোঝা, বড় গাট, পাপের বোঝা বলা হয়। যেমন- পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,
"শে ব্যক্তি আল্মাহর স্মরণ থেকে বিমুখ হবে, সে কেয়ামতের দিন পাপের বোঝা (পিঠঠ) ওঠাবে।"
(সুরা তাহ)
পবিত্র কোরানে মানুষের কর্মের প্রতিফ্ল প্রদান্নের কথা বিভিন্নতাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথমতঃ মানুষের আমনসমূহ প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রতিদান দেয়া হবে। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,
"যে অণু পরিমাণ ভালো আমল করবে সে তা দেথবে পাবে।"
"আর শে অণু পরিমাণ থারাপ আমল করবে সে তা দেখতে পাবে।"
দ্বিতীয়তঃ কেয়ামতের দিন সমস্ত সৃষ্টির সম্মুখে পুণ্যবানদেরকে সম্মান প্রদর্শন করে এবং পাপীদেরকেে অপমান করে প্রতিদান দেয়া হবে। যেমন আল্মাহ তায়ালা বলেছেন :


"সেদিন কোনো মুখ উজ্জ্বল হবে, আর কোনো মুখ হবে কালো, বম্ভুত৪ যাদের মুখ কালো হবে, (তাদের বলা হবে) তোমরা কি ঈমান আনার্র পর্র কাফির হয়ে গিয়েছিলে? এবার সে কুফরীর বিনিময়ে আজাবের আস্বাদ গ্র্প করো। আর যাদের মুখ উজ্জ্বল হবে, তারা থাকবে রহমতের মাবে, তাতে তান্রা অनন্তকাল অবস্থান করবে। (মুখমণ্তল উজ্জূল হওয়া সম্মানিত হওয়ার নিদর্বন, আর মুখ কালো হওয়া অপমানিত হওয়ার নিদর্শন।"

তৃতীয়তঃ পুণ্যবান এবং পাপী উভয়কে স্বীয় কর্ম্রের পরিপূর্ণ প্রতিফ্ম প্রদানের মাধ্যমে প্রতিদান প্রদান করা হবে। যেমন পবিত্র কোরআনে বনা
 প্রতিদান।"
(मूরা নাজম)
চতুর্থতः পুণ্যবানের সৎ কর্ম্মের ফন অত্যধিকভাবে বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতিদান দেয়া হবে, আর দুক্মীীর দুক্ষর্মের প্রতিফল সমানভাবে দেয়া হবে, যেমন আল্মাহ তায়ালা বলেছেন :

## 

لاَيَظُلَمْوْتُ
"যে ব্যক্তি একটি সৎ কাজ করবে, তার জন্যে এর দশ শুণ থাকবে। আর্র যে ব্যক্তি একট্টি মন্দ কাজ করবে, তার জন্য এর সমান শান্তিই থাকবে, বম্ভতঃ তাদ্রের জুলুম করা হবে না।"
(সूরা आনাম)
পঞ্চমতঃ সৎকর্মীকে সফলতা প্রদান করে এবং দুহ্ষু্মীকে বঞ্চিত করে প্রতিদান দেয়া হবে। যেমন আল্পাহ তায়ালা সৎকর্মী সম্পর্কে বলেছেন,
"আপনি যাকে সেদিন অমগল থেকে রাঁচাবেন, নিশ্চই আপ্পনি তাকে অনুগ্রহ করবেন। আর এটাই মহা সফলতা।"

অসৎকর্মী সम্পর্কে আল্মাহ তায়ালা বলেছেন,
"অতঃপর যখন আল্মাহর আদেশ আসবে তখন ন্যায়সঙ্গত ফয়সালা হয়ে যাবে সে ক্ষেত্রে বাতিল পন্ইীদের ষ্বংস হবে।"
(সুরা মু মিন)
ষষ্ঠতঃ মুমিনগণকে চিরস্থায়ীভাবে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে এবং কাফিরদেরকে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামের ঢুকিয়ে কর্ম্মে শেষ প্রতিদান প্রদান করা হবে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,
"আর यারা সৌডাগ্যবান, তারা জাহান্নামে যাবে; তারা সেখানেই চিরদিন থাকবে।"
(সুরা হू)
অन্য জায়াতে বলা হয়েছে,

## 

"যারা হত্ভাগ্য, তারা জাহান্নাম্ম যাবে, সেখানে তার্বা আর্তনাদ ও চিৎকার করতে থাকবে। তারা সেখানে চিরদিন থাকবে।"

ওপরयूত্ত আয়াতসমূহে মানুষের জীবনের কর্ম্রে প্রতিফল ও প্রতিদান প্রদানের কथা বিভিন্নতাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং এ সবের ওপর ঈমান द্রাथা প্রত্যেক মুমিনের ঈমানী কর্তব্য। নতুবা ঈমান পুর্ণ হবে না।

## পুনসিন্রাত সম্পর্কে জাকিদা

 যুমিনগণ ‘পুলসিরাতের’ ওপর ঈমান রাথে, জাহান্নাম্মের ওপর বিস্তৃত একান্ত তীক্ষ ও সূw্ম এক পুল নির্মাণ করা হবে। মুমিন, কাফির সবাইকে এ পুলের ওপর দিয়ে যেতে হবে, যেহেহু এটি পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ- দ্বারা প্রমাণিত। যেমন আল্মাহর তায়ালা এ সম্পক্কে বলেছেন,
"তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তথায় পৌছবে না। এটা আপনার প্রভू অনিবার্য ফয়সসালা।"
(সुরা মা木ইয়াম)
উক্ত আয়াতে وَإِنْ
 করা নয়। বরং जর অর্থ مُرُوْ শ
 অর্থাৎ, পুরসিরাত অতিক্রম করা। অতএব এই আয়াত এক অর্থে পুলসিরাত অত্ক্রম করার ওপর প্রমাণ হয়। এই হিসেবে, পুলসিরাত জাহান্নামের ওপর বিস্তৃত, এর ওপরে জান্নাত, আর নিচে জাহান্নাম। সুতরাং যখন মুমিনগণ ও

## www.eelm.weebly.com

১৮৬
কাফির পুলসিরাত দিয়ে যাত্রা করবেন, তখন তারা জাহান্নাম্মে অত্ক্রিম

 নবী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,




"জাহান্নামের ওপর পুলসিরাত নির্মাণ করা হবে। অতঃপর রাসূলগণের মধ্যে সর্বপ্রথম স্বীয় উম্মত নিয়ে আমি ই তা অত্ক্রিম করবো। এই দিনে রাসূল ব্যতীত কেউ কোনো কथা বলবে না। এই দিন রাসূन গণের কালাম হবে الكُهُمَ سِلَّبْ سِلْمْ জাহান্নামের মধ্যে ছা’দানের কাঁটার মতো ধারালো ঘন অংশটা থাকবে। এजুলো মানুষের আমলের সাহায্য ছোবল দিতে থাকবে। এদের মধ্যে কেউ ধ্বংস হয়ে যাবে, কেউ সর্রিষার মত়ো ছোট হয়ে যাবে। অথঃপর মুক্তি পাবে।
(ᄌুथারী ও মूস্সनिম)
পুলসিরাত সম্পর্কে অন্য হাদিসে আছে,
"পুলসিরাত চুল থেকে তীক্ষ ও সৃক্ম এবং তর্রবারী থেকে অধিক ধারালো।"
ওপরযুক্ত আয়াত ও হাদিস পুলসিরাতের অস্তিত্বের ওপর স্পষ্ট প্রমাণ হয়। সুতরাং একে বিশ্বাস করা সত্যিকারের মুমিনের জন্য একান্ত কর্তব্য।

কিন্ট অধিকাং্ মু’তাযেলা ‘পুলছিরাত’কে অস্বীকার করে। তারা বলে এ সূক্ম ও তীক্ষ বম্ভুর ওপর দিয়ে চলা, যা অত্ক্র্ম করা অসম্ভব। यদি কোনোক্রমে সষ্টবই হয় তবে এতে মুমিনগণকে অনর্থক কষ্ট দেয়া ছাড়া কিছু হবে না।

এদের কথার জবাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বলেন, বে আল্লাহ তায়ালা এসব সূক্ষ ও তীক্ষ রাত্তা অত্ক্র্ম করানোর ক্মতা রাখেন এবং তিনি মুমিনের জন্য একে একেবারে সহজ করে দেবেন। অতঃপর তারা বিদ্যুতের ন্যায় দ্রুতগতিতে পার হয়ে যাবেন। তাই তাদের কেনো ধরনের কষ্ট বোধই হতে না।

## www.eelm.weebly.com

## মিজান সম্পকে আলোচনা

 এই কথার ওপর ঋমান (বিশাস) রাখ্থন, আল্লাহ তায়ানা কেয়ামতের দিন
 नেক आมলের পাল্লা ভারী হবে তাদের জন্যে জান্নাত্গে ফ্য়সালা দেবেন। आর यাদূর বদ आমলের পাল্লা ভারী হবে, তাদরর জনা জাহান্নামের ফ্য়সালা দেবেন। ব্যেহহু এ বিষয়াঢি পবির্র কোর্যান-সুন্নাহ দ্যারা প্রমাণিত। সেহেহু এর ওপর ঈমান রাখ কর্ত্য। बেমন আল্লাহ ঢায়ানা পবিত্র কোরজানে বলেছেন,

"আর সেদিন যা্রার্থ ওজন হবে। অতঃপর যাদের (নেকির) পাল্লা তারী হবে তারাই সফ্লকাম হবে। আরা যাদের (নেকির) পাল্গা হাক্কা হবে, তারা এসব লোক যারা নিজ্জেদেরকে ঋ্পং কর্রেহ। কেনোনা, जারা আমার আায়াতসমূহ অন্ধীকার করেছে।"

उপরমুক্ত आয়াত্র आক্কিদাটি প্রমাপিত হয, সেদিন ভালো-মন্দ কথা এবং কাজ ওজন করা হবে। তা সত্য এবং সঠিকভাবেই হবে। এতে কোন্গে ধরনের সন্দেহ নেই। বেহেহু



 সুত্রাং কার্রো প্রতি এবমু জুলুম কর্গা হবে না। যদি সর্রিযার দানা পর্রিমাণও কোন্না আমল হয় আমি তা উপস্থিত ক্রবো, আর হিসাব গহণণর জনা আমিই यथেষ্ট।" (সूরা आম্বিয়া)

ইমাম তিরমিযীী (রহ.) হয়তত আয়েশা (রা.)-এর রেওয়ায়াতে বর্ণনা করেন, ऊটৈক ব্যক্তি রাসূনূন্মাহ সাল্ধা|্øাহ জানাইহি ওয়াসাল্লাম্র সামনে এনে বলল, ইয়া র্যাসূনूब্木াহ, আমার দু’চि কৃতদাস আমাক মিথ্যাবাদী বনে, কাজ-কর্মে কারচৃপি করে এবং আমার নির্দেশ অমান্য করে। এর বিপরীতে আমি মুথ্থে তাদের গানিগালাজ করি এবং হাত মার পিটß করি। आমার এবং এই www.eelm.weebly.com

গোলামদ্য়়ের মধ্যে ইনছাফ কিভাবে হবে? রাসূলুল্নাহ সাল্লাল্গাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাদের নাফরমানী, কারচুপি এবং ঔদ্ধতা ওজন করা হবে, এরপর তোমার গালিগালাজ ও মারপিট ওজন করা হবে। তুমি তাদের যে শাস্তি দাও তা यদি তাদের অপরাধের তুলনায় কম হয়, তবে অবশিষ্টটুকু তোমার অনুগ্রহ বলে পণ্য হবে। আর যদি তাদের অপরাধের তুলনায় শাস্তি বেশি হয়, তবে তোমার বাড়াবাড়ির প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে। লোকটি একথা শোনে অनাত্র সরে পেলো এবং কান্না জুড়ে দিলো। রাসূলুল্নাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বল্লেেন, তুমি কি কোরআননের এই আয়াত পাঠ করনি?
 তাদের মুক্ত করে এই হিসেবে কবর থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা ছাড়া আমার গত্তন্তর নেই। সুতরাং আমি তাদের মুক্ত করে দিলাম।
(ঢितমমবী)
এখন প্রশ্ন হতে পারে, ভারী বম্তু বা জড় পদার্থ জাতীয় বম্তু ওজন বা পরিমাণ হতে পারে। কিন্ন মানুষের কাজ-কর্ম, কথা-বার্তা এগুলো জড় পদার্থ জাতীয় নয়। অতএব এগুলো কিভাবে ওজন ও পরিমাপ করা হবে?

উত্তর প্রথমতঃ রাব্মুল আলামীন, সর্বশক্তিমান, তিনি সব কিছুর ওপর ক্র্তা রাখেন, या ইচ্ছ তিনি তা করতে পারেন। সুতরাং या কিছু করার ক্ষমতা কোনো মাখলুকের নেই, তিনি তা করার ক্ষমতা রাখেন ও করতে পারেন। অতএব আমরা যেসব বস্তু ওজন করতে পারি না, অথবা ওজন করার কথা আমাদের বুঝ্েে অkস না, আল্মাহ তায়ালা তা ওজন করতে পারেন, এটা তাঁর ক্ষমতায় রয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ আজকান জগতে ওজন করার নতুন यন্ত্রাদি আবিক্ষার হয়েছে, যাতে দাড়ি পাল্পা বা ক্কেল কাটা ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না। এসব নবাবিক্ষার यন্ত্রের সাহায্যে আজকাল এমন সব বম্জু ওজন করা যায়, যা ইত্পির্বে ওজন করার কল্পনাও করা যেতো না। আজকাল রাতের চাপ এবং বৈদ্যুতিক প্রবাহও ওজন করা যায়। এমনকি শীত, গ্রীষ্ম পর্যন্ত ওজন করা হয়। এগুলোর মিটারই এদের দাঁড়ি পাল্ধা। অতএব যদি আল্লাহ তায়ালা তাঁর অসীম কুদরত ও শক্তি দ্বারা মানুষের কাজ-কর্ম ওজন করে নেন, তবে এতে বিস্ময়ের কিছু থাকতে পারে না এবং বিস্ময়ের কিছু নেই।

পক্ষাতরে মু’তাযেলা সম্প্রদায় বান্দার আমাল ওজন হওয়াকে অন্ষীকার করে এবং ওপরযুক্ত প্রশ্ন করে এবং আরো অনেক অহেতুক কথা-বার্তা বলে। তাদের এসব প্রশ্ন ও অহেহুক কথা-বার্তার জবাবে ওপরোল্লেখিত উত্তরুুোই যথেষ্ট। নতুবা কোনো জবাব দেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

# হাশরের মাঠে শ্বশরীরে পুনরু্খান সম্পক্কে জকিম্পা 

অনুবাদ : আর আমরা বা’আছ, শরীীরসমূহ পুনরুথ্থান হওয়ার .এবং কেয়ামতের দিন জীবিত হওয়ার প্রতি ঈমান (বিশ্বাস) রাথি।

خ' তथা সব মুসলমান এ কথ্থার ঈমান রাখেন, মৃত্যুর পরে হাশরের ময়দানে স্বশরীরে মানুষেে পুনরুথান ঘটবে, আর কেয়ামতের দিন সবাইকে আল্মাহ তায়ালা জীব্তি করবেন। এ আকিদা ব্যতীত কোনো মানুষ মুমিন হতে পারবে না। যেহেতু এ আকিদা অসংখ্য আয়াত ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। ধ্যমন আল্নাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন :

وَآنَّ الهُ يبَعْتُ مَنْ فِف الْقبرُرْ
"আর নিচ্য আল্লাহ তায়ালা এ সব্খলোকে আবার জীবিত করবেন যারা কবরে আছে। স্বশরীরে জীবিত হয়ে হাশরের মাঠঠ একত্রিত হওয়াকে কাফেররা অসস্টব মনে অন্ধীকার করেছিলো। এদের উত্তরেই আল্মাহ তায়ালা বলেছেন,


"আমি কেয়ামতের দিন তাদের সমবেত করবো তাদের মুখে ভর দিয়ে চল্লা অবস্থায়, অঞ্ধ অবস্থায়, যুক অবস্থায় এবং বধ্রিন অবস্থায়। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম। যখনই. নির্বাপিত হওয়ার উপক্রম হবে, ত丬ন আমি তাদের জন্যে অগ্নি আরো বৃদ্ধি করে দেবো, এটাই তাদের শাস্তি। কারণ তারা আমার নির্দেশসমূহ অন্থীকার করেছে এবং বরেছে, আমরা যখন অনস্তিত্বে পরিণত হয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব, তখনও কি আমরা নতুনভাবে সৃজিত হয়ে জীবিত হয়ে আবার উঠবো।" (সূরা বনী ইসরাঈল)

কোনো কাঁফিরইই মৃত্যুর পরে ক্গহ জীবিত इওয়াকে অম্বীকার করতো না, তারা মৃত্যুর পরে স্বশরীরে জীবিত হওয়াকে অস্বীকার করতো এবং এবং অসম্ভব মনে করতো। তাই আল্মাহ তায়ালা তাদের উত্তরে বনেছেন, WWW.eelm.weebly.cóm

## 

"সে (মানুষ) আমার সম্পর্কে এক অঙ্রুত কथা বর্ণনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টি ভুলে গেছে। সে বলে কে জীবিত করবে অস্তিসমূহকে? যখন সেগুলো পচে গলে যাবে। আপনি বলুন! যিনি প্রথমবার সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই জীবিত করবেন। তিনিই সর্বপ্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত।" (সূরা ইয়াসীন)

ওপরযুক্ত আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, আল্মাহ তায়ালা প্রত্যেক মাখলুককে মৃত্যুর পর স্বশরীরে জীবিত করবেন। এতে সন্দেহ নেইই। এর ওপর ঈমান রাথা একান্ত কর্তব্য। এ সম্পর্কে অগ্গিত হাদিসে বর্ণিত হর্যেছে, তবে এখানেন একটি হাদিস পেশ করছি। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে রাসূলুল্নাহ সাল্লাল্ধাহ আলাইহি ওয়াসাল্পাম বলেছেন :
 بَعْضِ. (متفق عليه)
"কেয়ামতের দিন লোকদের নগ্নপদ ও নগ্ন শরীর এবং থতনা বিহীন অবস্থায় পুনরুথ্থান করা হবে। আমি (আয়েশা) বললাম, ইয়া রাসূনুল্মাহ সাল্লাল্লান্ আলাইহি ওয়াসাল্পাম! পুরুষ এবং মহিলারা একত্রে থাকবে, একে অন্যের দিকে তাকাবে। নবী সাল্লাল্মাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আয়েশা (সেই দিন) একে অন্যের দিকে তাকানোর চেয়ে অত্যধিক ভয়াবহ অবস্থা হবে।"
(বখারী ও মুস্সলিম)
ওপরযুক্ত হাদিস স্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, মানুষ কেয়ামতের দিন স্বশরীরে কি অবস্থায় জীবিত হয়ে হাশরের মাঠে আসবে? এতে কোনো মুসলমানের সন্দেহ থাকতে পারে না। সুবিবেকের দৃষ্টিতে স্বশরীরে জীবিত হওয়া গ্রহণযোগ্য কथা।

দ্বিতীয়তঃ মৃত্যুর পরে মানুষকে তাঁর আমলের প্রতিদান প্রদানের জন্যে জীবিত করা হবে। আর মানুমের আমল তার অন্গ-প্রতক্গের মাধ্যমে প্রতহ্গের মাধ্যমে সংঘটিত ও সম্পাদিত হয়। তার রুহের মাধ্যমে নয়। যদিও রুহের মাধ্যমম শরীী কর্মের ওপর ক্ষমতাবান হয়। কিন্ভ গভীর গবেষণার মাধ্যমে এক্থা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, আমল অঙ-প্রত্যকের বিশেষত্, রুহের বিশেষতৃ নয়। যেহেহু আমল বলা হয় অন্গ-প্রত্যক্গের সঠিক নড়াচড়া ও ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো কাজ সংগুঠিত হুযয়াকে। আর রুহেের দ্বারা কাজ সম্পাদন করার WWW.eelm.weebly.com

ইচ্ছা ও জ্ঞান এবং আগ্রহ সৃষ্টি হয়। অতএব একথা প্রমাণিত হর্যে গেলো, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঞ্গের কাজ হলো, কাজ সম্পাদন ও সংঘটিত করা। আর রুহের কাজ হলো কাজের ইচ্ছা সৃষ্টি করা। সুতরাং আমলের প্রতিদান প্রমাণের জন্য শরীরকে মূল বা আসন আর রুহকে তার অধীনস্থ মেনে নেয়া উচিত। তাই সুষ্ঠ্র বিবেকের চাহিদা হলো কেয়ামতের দিন মানুষকে তার আমলের প্রতিদান প্রদানের জন্য স্বশরীরে জীবিত করা এবং তার প্রতিদান দেয়া।

একটি ভিত্তিহীন অভিযোগ : কোনো কোনো বষ্ভুবাদি দার্শনিক বলে থাকে, মৃত্যুর পর স্বশরীরে জীবিত হওয়ার কথা শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্নাহু আলাইহি ওয়াসাল্gাম ব্যতীত অন্য কোনো নবী বলেননি। যদি একথ্থাটি বাস্তবিকই হত, তবে অন্যান্য নবী (আ.)গণও এ সংবাদ দিতেন। সুতরাং মৃত্যুর পর স্বশরীরে জীবিত হওয়ার কথ্থাটি একটি ধারণা ও কল্পনা ব্যতীত কিছু নয়।

ওপরযুক্ত অভিযোগের জবাবে সত্যিকারের মুমিনগণ বলেন, এই সব বম্ত্রবাদি দার্শনিকদের ওপরযুক্ত দাবিটা একেবারে বিভ্রান্তিকর এবং নবী (আ.) গণের ওপর একটি মিথ্যা অপবাদ ছাড়া কিছু নয়। কেনোনা, আল্লাহর প্রত্যেক নবীই মৃত্যুর পরে আবার স্বশরীরে জীবিত হওয়ার কথা স্বীয় উম্মতের কাছে বলে গেছেন এবং পরকালে নাজাতের সামান তৈরি করার প্রতি অনেক তাগিদ করে গেছেন। যেমন পবিত্র কোরআনে উল্লেখ রয়েছে, আল্ধাহ তায়ালা इयরত আদম (আ.)কে নির্দেশ দিয়েছিলেন,


"তোমরা নেমে যাও, তোমরা একে অপরের শক্র। আর তোমাদের জন্য পৃথিবীতে বাসস্থান রয়েছে এবং এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ফল ভোগ রয়েছে, তিনি বলেন : তোমরা সেখানেই জীবিত থাকবে, সেখানেই মুত্যু বরণ করবে এবং সেখান থেকেই তোমাদের বের করা হবে।"

অন্য আয়াতে আছে, হযরত নূহ (আ.) নিজ কওমকে বলেছেন,
"আর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যমীন থেকে উদগত করেছেন, অতঃপর তাতে ফিরিয়ে নিবেন এবং আবার পুনরু্খান করবেন।" (সূরা নূহ)

হযরত ইব্রাহীম (আ.) আল্লাছর কাছ্ছে আবেদন করেছেন, WWW.eelm.weebly.co'm
 কররা না।"
(সূরা লোয়াবা)
আর হযরত মূসা (আ.) তার সম্প্রাদয়কে বল্লেছিলেন,
"হে আমার কওম, পার্থিব এ জীবন তো কেবল উপভোগের বস্তু, আর পরকাল হচ্ছে স্থায়ী বসবাসের গৃহ।"
(সূরা মूমিन)
মোটকথা আল্মাহর প্রত্যেক নবীই (আ.) নিজ উম্মতগণকে মৃত্যুর পর জীবিত হওয়া এবং পরকালের ভয়াবহ অবস্থার সংবাদ দিয়েছিলেন। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

"তাদের জাহান্নাম্মের দায়িত্ণশীলগণ (প্রশ্ন করে) বলবেন, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে এমন রাসূলগণ আসেন নি? যারা তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করতেন এবং তোমাদের এই দিনের সাক্ষাতের ব্যাপারে ভয়-ভীতি প্রদশন করে সতর্ক করতেন। তারা বলবে, হ্যা; কি্ট কাফিরদের প্রতি শাস্তির হুকুমই নির্ধারিত রয়েছে।" (সূরা জুমার)

ওপরযুক্ত আয়াতসমूহ সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, হযরত আদম (আ.) থেকে নিয়ে শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্মাল্মাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত প্রত্যেক নবী (আ.)গণই মৃত্যু পরে জীবিহ হওয়ার সংবাদ দিয়েছেন। পার্থক্য ত্বু এতটুকু, আল্মাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে অসংখ্য আয়াতে এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্ধাম অগণিত হাদিসে মৃত্যুর পরে কেয়ামতের দিনে হাশরের মাঠঠ স্বশরীরে জীবিত হওয়ার কথা এবং কেয়ামতের দিনের ভয়ানক অবস্থা বিস্ত ারিত্ভবে বর্ণনা করেছেন। যেহেতু মুহাম্মদ সাল্ধাল্মাহ আলাইহি ওয়াসাল্ধামের পর আর কোনো নবী রাসূল আসবেন না ঐবং পবিত্র কোরআনের পর আল্লাহর পক্ষ থেকে আর কোনো কেতাব অবতীর্ণ হবে না, সেহেতু মহানবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্ছাম স্বীয় হাদিসে এবং আল্লাহ তাঁর কোরআরে এ সস্পর্কে বিস্ত ারিত বর্ণনা দেয়া সমীচীন মনে করেছেন। আর আগের নবী (আ.)গণ এবং তাঁদের কেতাবেও এর আংশিক বর্ণনা ছিলো। সুত্তাং মৃত্যুর পর স্বশরীরে জীবিত इওয়া এবং কেয়ামতের দিনের ভয়ানক অবস্থার বর্ণনা ঔধু কোরআন্ন wWw.eelm.weebly.com

এবং লেষ নবী মুহাম্মদ সাল্ধাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসে পাওয়া যায়, অন্য কোনো কেতাবে বা অন্য কোনো নবী বনেননি- এমন কথা বলা মারাত্যক বিভ্রান্তিকর অপবাদ ছাড়া আর কিছু নয়।

# জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়টাই সৃষ্ট এবং বর্তমান বিদ্যমান আছে 


অনুবাদ : আর একথা ওপর ঈমান রাখি, জান্নাত এবং জাহান্নাম উভয়টি সৃষ্টি ও বিদ্যমান রয়েছে। এ দুটো কখনো নশ্বর হবে না এবং ধ্বংস হবে না।
 সত্যিকারের মুমিনগণ এ কথার ওপর ঈমান রাখেন, জান্নাত এবং জাহান্নাম উভয়টিকে আল্মাহ তায়ালা সৃষ্টি করে রেখেছেন। যেহেতু এটা পবিত্র কোরআন ও হাদিস দ্মারা প্রমাণিত। यেমন আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন-

"আর আমি আদম (আ.)কে হুকুম করলাম, তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করতে থাকো এবং ওইখানে যা চাও, সেখান থেকে চাও, পরিতৃপ্তি সহ খেতে থাক।" (সূরা বাকারাহ)

ওপরयুক্ত আয়াত থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, হযরত আদম (আ.)কে সৃষ্টি করার আগেই আল্মাহ তায়ালা জান্নাত সৃষ্টি করে রেথেছেন। অন্য আয়াতে জাহান্নাম সম্পর্কে বলেছেন,

"নিশ্চয় আমি কাফির (অবিশ্বাসীদের) জন্যে প্রম্ভুত রেখ্খেি শেকল, বেড়ি ও প্রজ্জุলিত অগ্নি।"

ওপরযুক্ত আয়াতদ্বয় সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দিচ্ছে, জান্নাত এবং জাহান্নাম অনেক আগেই সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এওুলো বর্তমানেও বিদ্যমান আছে। এ সম্পর্কে নবौ" করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক হাদিস বর্ণনা করেছেন। বেমন বুখারী এবং মুসলিম শরিফের একটি হাদিসে উল্নেখ রয়েছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনেছেন,
26-



"निশ্চয় তোমাদের মধ্যে কেউ যখন মারা যায় (তখন করবে) প্রতি সকাল এবং সন্ধ্যায় তার (ভবিষ্যৎ) তার কাছে উপস্থিত করা হয়। সে যদি জান্নাতিদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে জান্নাতিদের স্থান আর সে যদি জাহান্নামিদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে জাহান্নাম্মে স্থান দেখিয়ে বলা হয়, এটাই তোমার আসল বাসস্থান। অতঃপর আল্মাহ তায়ালা তোমাদের কেয়ামতের দিন তথায় পাঠাবেন" (আরো অনেক হাদিসে প্রমাণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজ রজনীতে জান্নাত ও জাহান্নাম দেথেছিলেন এবং আরো অনেক হাদিসে উল্লেখ রয়েছে, মুমিনের কবরের সম্পর্ক জান্নাতের সক্ছে, আর নাফরমান্নে কবরের সম্পর্ক জাহান্নামের সন্গে স্থাপন করে দেয়া হয়। সুতরাং ওপরযুক্ত আয়াত ও হাদিসসমূহ সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, জান্নাত ও জাহান্নাম আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করে রেথেছেন এবং বর্তমানে এগ্ৰো বিদ্যমান আছে। অতএব আহলে সুন্नাত ওয়ান জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনগণ এর প্রতি ঈমান (বিশ্যাস) রাখেন।

পক্ষান্তরে অধিকাংশ মুতাযেলারা বনে, জান্নাত এবং জাহান্নাম বর্তমানে বিদ্যমান নয়। আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন এর্তুলো সৃষ্টি করবেন। ঢাদের একথাটি পবিত্র কোরআন হাদিসের পরিপহ্থী ও একেবারে ভ্রান্ত, তাই তাদের এ উক্তি গ্রহপযোগ্য নয়।
 কোনো দিন ক্ষয় হবে না এবং ধ্বংসও হবে না। এ সম্পর্কে আল্মাহ তায়ালা বলেছেন,

,
"यারা সৌভাগ্যবান, তারা জান্নাতে থাকবে, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। আর যারা হতভাগ্য, তারা জাহান্নামে যাবে, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।" আল্মাহ তায়ালা জান্নাতের নেয়ামত সম্পর্কে বলেছেন,
رِانَّ هُذَا لَرِزْقُنَأَ مَا لَكُ مِنْ نَفادٍ.
"এটা আমার দেয়া রিযেক, এর কোনো শেষ নেই।"
(সূরা ছেয়াদ)

জান্নাত এবং জাহান্নাম চিরকাল থাকার সम্পক্কে নবী করিম সাল্লাল্মাহ্হ আলাইহি ওয়াসাল্ধাম অনেক হাদিস বর্ণনা করেছেন। এক হাদিসে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্পাম বলেছেন,



"অখन জান্নাতিগণ জান্নাত্রে এবং জাহান্নামিরা জাহান্নামে চলে যাবে তখন মউতকে জান্নাত এবং জাহান্নাম্রে মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড় করানো হবে, অত৪পর্র জবাই করা হবে। তখন জান্নাতিগণকে এক আহানকারী ডেকে বলবে, হে জান্নাতিগণ মৃত্যু নেই। হে জাহান্নামবাসীর্রা মৃত্যু নেই। তখন জান্নাতিগণের আনন্দের ওপর আনন্দ বৃক্টি পেেে ধাকবে এবए জাহান্নামিদের চিন্তার ৫পর চিন্তা বৃদ্ধি পেতে থাকবে।
(বুयाइী $\otimes$ घूসলিম)
ওপরযুক্ত আয়াতসমূহ ও হাদিস সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, জান্নাত এবং জাহান্নাম চিরকাল থাকবে। এঞলো কোনো দিন ধ্বংস বা শেষ হবে না এবং এর अধিবাসীরাও চিরকাল থাকবেন তারা কোনো দিন খ্বংস বা শেষ হবে না।

পক্ষান্তরে জাহমিয়ারা বলে, জান্নাত এবং জাহান্নাম ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তার অধিবাসীরাও ধ্वংস হয়ে যাবে। ঢাদেব্র এ কथাটি কোরMান-সুন্নাহর পরিপহ্হী। যেহেতু তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত থেকে বহির্ভূত।

## জান্নাত এবং জাহান্নার্মে অধিবাসীব্রা আগ শেকে নির্ধারিত


 وحَاتْرِّإِلى' مك خُلقَ لَّهُ
অনুবাদ : নিশ্য় আল্øাহ তায়ালা জান্নাত এবং জাহান্নাম অন্যান্য সৃষ্টিন আগেই সৃধ্টি করে রেখেছেন এবং এতদুভয়ের অধিবাসীগণকেও সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্গহে জান্নাতে পাঠাবেন এবং যাকে ইচ্ছা আপন ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে জাহান্নাম্ম পাঠাবেন। প্রত্যেক ব্যক্তি সে কাজই সম্পাদন করে, যা তার জন্য আগেই নির্ধারিত করা হয়েছে এবং যার জন্যে তার সৃষ্টি, সে দিকেই সে ফিরহে।
 তায়ালা জান্নাত এবং জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন মাখলুক সৃষ্টির অনেক আগে এবং তার জন্যে বাসিন্দা বা অধিবাসীও সৃষ্টি করে রেখেছেন। যেমন মুসলিম শরিফ্য হযরত आয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, একটি হাদিসে নবী সাল্ধাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

"নিষ্য় আল্পাহ তায়ালা জান্নাতের জন্যে বাসিন্দা সৃষ্টি করেছেন। তাদের এমতাবস্থায় সৃষ্টি করেছেন তারা তাদের পিতাগণের মেরুদেে রয়েছে। আর জাহান্নামের জন্যে বাসিন্দা সৃষ্টি করেছেন, এমতাবস্থায় তাদের সৃষ্টি করেছেন, তারা তাদের পিতৃবর্গের মেরুদতে রয়েছে।"

ওপরयুক্ত হাদিস সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, মানুষ সৃষ্টির আগেই আল্নাহ তায়ালা জান্নাত এবং জাহান্নামের বাসিন্দা নির্ধারিত করে রেখেছেন।
 ইচ্ছা জান্নাতে দেবেন। এতে কারো কোনো অভিযোগ থাকবে না। কারণ নবী সাল্gাল্gাহ আলাইহি ওয়াসাল্gাম বলেছেন,
"কোন্নে ব্যক্তি আল্মাহর রহমত (দয়া) ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশ্ করতে পারবে না।"

আর আল্মাহ তায়ালা স্বীয় ন্যায় বিচারে যাকে ইচ্ছা জাহান্নামের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন। কারণ আল্লাহতায়ালা কাউকে তার পাপের অধিক
 "তাদের (পাপীদের) কে সামান্যতম জুলুম করা হবে না।

নোট : আল্পাহর ফজল এবং আদল সম্পর্কে আগে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।
 ওই সব ফলাফল অর্জন হবে যা তার জন্যে নির্ধারিত করে ফারিগ হওয়া গেছে। আর সে ওই দিকে জগ্রসন হচ্ছে যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হর্যেছে। সে তার www.eelm.weebly.com

চেষ্ঠা ও সাধনার মাধ্যমে এতে কোনো ধরনের পরিবর্তন 3 পরিবর্ধন করতে পারবে না। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আগে হয়েছে।

## ভালো-মন্দ সবকিছুই বান্দার্স জন্য নির্ধারিত



অনুবাদ : ভালো ও মন্দ উভয়ই বান্দার ভাগ্যে নির্ধারিত হয়ে আছে।
名: অর্থাৎ, ভালো-মন্দ উভয়ই বান্দার তাকদিরে নির্ধারিত করে রাখা হয়েছে। তার অর্জনের ভিত্তিতে পরকালে কর্মের ফলাফল প্রদান করা হবে। যেমন আন্মাহ তায়ালা জান্নাতিদেরকে সম্বোধন করে কেয়ামতের দিন বনবেন। যেমন কোরআনে বলা হয়েছে :

"অতএব এই জান্নাত যার উত্তরাধিকারী তোমরা হয়েছ, তোমাদের এসব কর্মের কারণে যা তোমরা করহিলে।"
(স্রা জুখর্লফ)
আর তিনি ওই দিন জাহান্নামিদের বলবেন,

## 

"অতএব তোমরা শাস্তি ভোগ করতে থাকো ওইসব কর্ম্মর কারণে যা তোমরা অর্জন করেছিলে। (সূরা আরাফ)

ওপরযুক্ত আয়াত্দ্য় সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্চে, আল্qাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন মানুষের আমলের ভিত্তিতে জান্নাত বা জাহান্নাম প্রদান করবেন। মানুষের তাকদিরের ভিত্তিতে জান্নাত বা জাহান্নামের ফয়সালা দেবেন না কারণ আল্লাহ তায়ালা স্বীয় অনাদি জ্ঞানের মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের সারা জীবনের আমল (কর্ম) সম্পর্কে অবগত আছেন, কে কোন্ সময় কি আমল করবে এবং কোন্ অবস্থায় কোথায় মারা যাবে। এই জ্ঞান অনুসারে তিনি মানুষের जাকদির নির্ধারিত করে রেখেছেন। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা বান্দার তাকদির লেখে বান্দাকে কোনো কাজের ওপর বাধ্য করেননি এবং বান্দার ইচ্ছা বা স্বাধীনতা বান্দা থেকে হরণ করেননি; বরংং বান্দা তার কর্ম্রর ওপর পূর্ণ ইচ্ছা ও ক্ষমতা প্রয়োগ করার শক্তি রাথে। অতএব जাকদির বা ভাগ্যের ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন উথ্থাপন করা ঠিক नয় ।

# আল্দাহ তায়ালাই বান্দাকে ইচ্ছা ও ফমতা প্রদান করেন 





जनूबाम : ইষ্ঠেতায়াত- সামর্থ, क्यणा দू" প্রকার। এর মধ্যে এক ওই



 ₹ওয়া木 आগেই বিদ্যयान পাকে। এই শেষোক্ প্রকার ইন্ঠেতায়াত- সামর্থ্যের
 जায়ালা বানन :
"আা্øাহ তায়ালা কাউকে তার সাধ্যের ঊর্বে দায়িত্ণ দেন না।"
(সূরা বাকারাহ)
 उभর কোনো আদেশ পালনের দায়িত্ প্রদানের জন্য শর্ত হলো, বান্দার মধ্যু








"এসব লোক শোনার সামর্থ্য রাখে না এবং তারা দেখার ও সামর্থ্য রাখেনি। (সূরা হুদ)

ওপরযুক্ত আয়াতে শোনা বা দেখার অঙ্--্্রত্যক্গের কথা অস্বীকার করা হয়নি; বরং দেখা বা শোনার প্রকৃত বা হাকিকী সামর্থ্য বা ক্ষমতার কথা অস্ধীকার করা रয়েছে।
 সাধ্য, ক্ষমতা এবং উপায়-উপকরণের নিরাপত্তা ও স্বচ্ছলতা থাকা। যেহেতু এই $*$ সব কিছুর উপস্থিতির মাধ্যমে সামর্থ্য ও ক্ষমতার ভিত্তিতে আল্লাহর আদেশ নিষেষ বান্দার ওপর অর্পিত হয়। যেমন- আল্মাহ তায়ালা বলেছেন,

"আর আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এই ঘরের হজ্জ করা ওই সব লোকের ওপর কর্তব্য, यারা এ পর্যন্ত পপৗছার সামর্থ্য রাখেন।" এ সামর্থ্য হলো বাহ্যিক দৃষ্টিতে, আসল অর্থ এর সঙ্গে আল্মাহর তাওফিক বা ইচ্ছা ইওয়া। কারণ, আল্মাহর তাওফিক ব্যতীত কোনো কিছু সংগঠিত হয় না। অতএব বান্দার মধ্যে কাজ সम্পাদনের সমস্ত সরজাম প্রষ্ভুত হওয়ার পর যদি আল্মাহর তাওফিক এর সক্েে সম্পৃক্ত হয়, তবেই কাজ সংঘঠিত হবে। নতুবা কোনো কাজ বান্দা থেকে সংघঠिত হবে না।
 হলো, আল্লাহর সাহায্য ও তাওফিক। ফেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,


কিন্ভ আল্মাহ তায়ালা তোমাদের অন্তরে ঈমানের মহব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং তা তোমদের रुদয়গ্গাহী করে দিয়েছেন। তারাই সংপথ অবলম্বনকারী। এটা আল্মাহর কৃপা ও নেয়ামত।
(সূরা মুহাম্মদ)
এটাই লেখকের উল্ধেখিত প্রথম ইস্তেতায়াত-সামর্থ্রে দ্বারা উল্লেশ্য। যার সাহাভ্যে কাজ সম্পাদন করা হয়।

পক্ষান্তরে মু’তাযেলা সমপ্রদায় এ ইন্তেতায়াতকে সাধারণভাবে সম্্র সৃষ্টির জন্য সাব্যস্ত করে। অর্থাৎ, এ ইন্তেতায়াত (তাওফিক) সব সৃষ্টিই রয়েছে। এটি আল্মাহ তায়ালা এবং তাঁর মুমিন বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট নয়। লেখক (রহ.)

তাদের এ ভ্রান্ত আকিদাকে খঙ্তন করার উদ্লেশ্যে বলেছেন,

এ তাওফিক যার সন্গে কোনো মাখলুককে ভূষিত করা জায়িয নয়, এটা আল্লাহর ফজন বা এহছান। আর কাফিররা আল্লাহর ফজল ও এছছানের পাত্র নয়; সুতরাং কাফিররা আল্লাহর তাওফিক ও ফজল এহসান পাবে না। একারণে লেখক ইস্তেতায়াতকে মাশহুর দুভাবেই বিভক্ত করেছেন। আর তৃতীয় ইল্তে
 দ্বারা মু’তাযিলা এবং কাদরিয়াদের কথা খজ্জন করা হচ্ছে, যারা বলে বান্দার কাজের আগে ইন্তেতায়াত হয় না, কিন্ভ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের কথা সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য। যেহেতু তারা বলেন, (১) কাজের আগে ইস্তেতায়াত হওয়ার অর্থ হলো, কাজের আগে সমস্ত সরধ্জাম তৈরি হওয়া। যেমন সুস্থতা ও সাধ্য, ক্ষ্া ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্ভু মজুদ থাকা। (২) ইন্তেতায়াত কাজের সজ্গে হয়, এটা ফ্মতার হাকিকত। (৩) ইস্তেতায়াত-তাওফিক, যা মুমিনদের জন্য নির্দিষ্ট, এটা আল্মাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ, আর মুমিন বান্দাগণই তা পেয়ে থাকেন। কারণ অন্যরা এর পাত্র নয়।

## বান্দার কাজ-কর্মসমূহ আল্মাহর সৃষ্ট এবং বান্দার উপার্জন




অनুবাদ : বান্দাদের যাবতীয় কাজ-কর্ম আল্নাহর সৃষ্টি এবং তা বান্দার উপার্জন। আল্লাহ তায়ালা বান্দার সাধ্যের অধিক দায়িত্ব অর্পণ করেননি। আর তাদেকে যে পরিমাণ দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, তারা এটুকু ক্ষমতা রাvে। এটাই

 থাকে সবই আল্লাহর সাষ্ট। যেমন আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন, 'ولش' WWW.eelm.weebly.com

আল্লাহ তায়ালা তোমাদের এবং যা কাজ-কর্ম তোমরা করো সবাইঢ সৃষ্টি করেছেন।
 সৃষ্টिকর্তা।"

আল্মাহ তায়ালা ভালো-মন্দ সব কিছু সৃষ্টি করে কোনো ধরনের ভুল-র্রুটি করেননি এবং এতে তাঁর কোনো দোষ হয়নি। কারণ ভালো-মন্দ সব কিছুই বান্দার পরীক্ষার জন্য সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং যারা ভালো কাজের ওপর স্বীয় জীবন পরিচালনা করে নেকি উপার্জন করবে। তারা পরকালে পুরক্থৃ হবে। পক্ষান্তরে যারা মন্দ কাজের ওপর জীবন পরিচাননা করে পাপ উপার্জন করবে তারা তিরক্থৃত ও জাহান্নামি হবে।
 হচ্ছে সবই তাদের বাচ্তব উপার্জন। এ উপার্জনের ভিত্তিতেই তাদের জন্য সুখশান্তি তথা জান্নাত অথবা দুঃখ-কষ্ট তথা জাহান্নাম্রের ফয়সালা হবে। यেমন আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন :


মানুষ নেকি (সেই ভালো কাজের জন্য) পাবে यা সে সেচ্ছায় উপার্জন করেছে এবং শাস্তি (সেই মন্দ কাজের কারণেই) পাবে যা সে সেচ্ছায় করেরে। (সূরা বাক্ধারাহ)

অন্য আয়াতে বলেছেন,

"বে সৎকর্ম করে সে নিজের জন্যই করে, আর যে অসৎ কর্ম করে তা তার ওপরই বর্তায়।"

ওপরযুক্ত আয়াতদ্দয় সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, মানুষ সেচ্ছায় যেসব সৎকাজ করবে তার প্রতিদান পাবে, আর সে সেচ্ছায় যেসব অসৎ কাজ করবে তার শাস্তি ভোগ করবে। এটি হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনগণের আকিদা।

পক্ষান্তরে জাবরিয়ারা বলে, মাখলুক এবং মাখলুকের সমস্ত কাজ-কর্ম সবই আল্লাহর। এতে বান্দার কোনো হ্ত্তক্কেপ বা ইচ্ছা নেই। বান্দা উদ্ডিদ এবং পাথরের মতো অকেজো ও বাধ্য। স সেচ্ছায় কোন্না কিছু করতে পারে না। www.eelm.weebly.com

এদের বিপরীত মু'তাজেলী ও কাদরিয়ারা বলে, বাদ্দার ইচ্মীধীন কাজ-কর্মসমূহ বাদ্দার সৃষ্টির মাধ্যমম সৃষ্ট হয়। আল্লাহর সৃষ্টিत মাধ্যমে সৃষ্টি হয়নি। आহলে সूন্নাত उয়াল জামাজাত তथা সত্তিকারের মুমিনদের মতমত হলো এই, আল্মাহ ব্যতীত সব কিছू এমনকি বান্দার সম্ত কাজ-কর্মসমূঢ্ের সৃষ্ঠিকর্ত আল্নাহ। আর বাদ্দা হলো এর উপার্জনকারী। জার বান্দার উপার্জনের डিত্তিতেই পরকালে जার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেয়া হবে। বাদ্দা সৎকর্ম্রে মাধ্যম্ম নেকি উপার্জন কন্রলে তার জन্য জান্नाতের ফফ্যসাनা হবে। जার বাদ্দা অসৎ কর্ম্মে মাধ্যম্ ওনাহ উপার্জন করন্न তার জন্নে জাহান্নাম্র ফয়সালা হবে।




 কাউকে তার সাধ্যের বহিষ্ভূত কোনো নির্দেশ দেননি।
(সुనা বাকরা|ई)
তাই মানুष্বে অনিচ্ছাকৃত্াবে অন্তরে অনেক ভালো-মল্দ কল্পনা সৃষ্টি হয়, এসব কম্পनা-জघ্পनার হিসাব निকাশ নেয়া হবে না। ব্যেেহু এ৩লো থেকে বেঁচে থাকা মানুম্ষের সাধ্যের বাইরে। তবে সে যেসব ক্্পনা কার্ৰ্যে পরিণত কর্রবে, সেঔেলোর হিসাব নেয়া হবে। ভেহেহু কার্ব্ পরিণত করা থেকে বেঁচে থাকা তাদের সাধ্যের বাইরে নয়। বরং তা তাদের সাধ্য ও কমতার ভেতরে।

## আল্মাহর সাহায্য ব্যতীত কেউ গোনাহ

## থেকে বাঁচতে পারবে না

जनूবাদ : आघযা বলি, आল্gাহর সাহাय্য ব্যতীত তার অবাধ্যত থেকে ব্ৰেচে थাকা করর্রে কোনো ফন্দি ও বাহানা এবং নড়া-চড়া করার কোনো শক্তি নেই। আর আল্লাহর তাওফিক ব্যতীত আনুগত্তের ওপর প্তিষ্ঠিত ₹ওয়া এবং এর

 সত্যিকারের মুমিনগণ এই আকিদা বা বিশ্বাস রাখেন, আল্নাহর সাহায্য ব্যতীত কোনো মানুষ তাঁর ফক্দি ও কৌশল এবং শক্তি বা ক্ষমতা নেই।
 সত্যিকারের মুমিনগণ এই আকিদা বা বিশ্বাস রাখেন, আল্লাহর তাওফিক ও অনুগ্রহ ব্যতীত কোনো মানুষ তাঁর আনুগত্য ও এবাদত করা এবং এর ওপর অটল থাকার কোনো শক্তি বা ঝমতা রাথে না। মুছান্নিফ (রহ.) ওপরযুক্ত আলোচনা দ্বারা কাদরিয়াদের কথা খঞ্জন করেছেন। কারণ তারা বান্দাকে তার কাজ-কর্ম্রে ওপর পূর্ণ ক্ষ্যতাশীল বনে আকিদা রাথে, অথচ এ আকিদা কোরআনের পরিপন্থী। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

"আমি এদের এবং ওদের সবাইকে আপনার পালনকর্তার দান পৌছে দেই। আর আপনার পালনকর্তার দান বিরত রাখা যাবে না।"

## সবকিছুই আল্পাহর ইচ্ছানুসারে সংধটিত হয়



অনুবাদ : সবকিছুই আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা৷্যু জ্ঞ্যন এবং তাঁর সিদ্ধান্ত ও নির্ধারণ অনুসারেই চলছে। তাঁর ইচ্ছা সকল ইচ্ছার ওপরে এবং তাঁর সিদ্ধান্ত সমন্ত কলা-কৌশলের ঊর্ধ্বে প্রভাবশালী। আল্লাহ যা চান তাই করেন। আর তিনি কাউকে কোনো ধরনের অত্যাচার করেন না।
 সিদ্ধান্ত ও নির্ধারণ অনুসারে সংঘটিত ও পরিচালিত হচ্ছে। তাঁর জ্ঞান ও ইচ্ছা এবং সিদ্ধান্তের বাইরে কোনো কিছু নয়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আগে করা হয়েছে।

## বিশেষ জ্ঞাত্য্য বিষয়

আল্মাহর সিদ্ধান্ত দু'প্রকার :
(১) প্রকৃতিগত সিদ্ধান্ত (২) ধর্মীয় রীতিনীতিগত সিদ্ধান্ত।

আল্লাহর আদেশ দু’প্রকার : (১) প্রকৃতিগত আদেশ, যেমন আল্লাহ তায়ালা কোরআনে বলেছেন,

তার কাজ হলো তিনি যখন কোনো বিষয়ে ইচ্ছা করেন, তুধু বলেন इও! रয়ে যায়।
(২) ধর্মীয় বিধি-বিধানগত আদেশ। যেমন আল্মাহ তায়ালা বলেছেন,

"नিশ্চয় আল্মাহ তোমাদের ন্যায় ও ইহসানের আদেশ দেন।"

আল্নাহর অনুমতি প্রদান দু'প্রকার :
(১) প্রকৃতিগত অনুমতি, যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,
(২) ধর্মীয় বিধি-বিধানগত অনুমতি, যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,
"তোমরা যেসব খেজুর গাছ কেটে দিয়েছোট এবং কতক না কেটে দিয়েছো, তা তো আল্লাহরই আদেশে।"

আল্মাহর কেতাব (লেখনী) দু'প্রকার। (১) প্রকৃতিগত কেতাব-লেখনী, পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,
(২) ४র্মীয় বিধি-বিধানগত কেতাব বা লেখনী। যেমন পবিত্র কোরআলেে বলা হয়েছে,
"আমি তাদের ওপর আবশ্যক করেছি, জানের বিনিময়ে জান।"

আল্দাহর হকুম দু’ প্রকার (১) প্রকৃতিগত হুকুম, যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,
(২). ষর্মীয় বিধি-বিধানগত হহুুম, যেমন পবির্র কোরআনে বলা হয়েছে,


আল্নাহ তায়ানার তাহরিম বা হারাম করা দু’প্রকার।
(১) প্রকৃতিগত হারাম, যেমন পবিত্র কোরআানে বলা হয়েছে,
(২) ধর্মীয় বিধি-বিধান অনুসারে হারাম, যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

ওপরযুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে একথা বলা যায়, বান্দার কাজ-কর্ম ও ইচ্ছাসমূহ আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছা এবং তাঁর সিদ্ধান্ত ও হুকুম, অনুমতি সবই প্রকৃতিগত ও ধর্মীয় বিধি-বিধান অনুসারে হয়ে থাকে।
 সব চিন্তা ও চাহিদার ওপর প্রভাবশানী ও ক্ষ্তাবান। কারণ বান্দার ইচ্ছা বা চাহিদা এবং কোনো কিছু উপার্জনের এখতিয়ার রয়েছে, কিন্তু এগুলো আল্মাহর ইচ্ছা ও এখতিয়ার ব্যতীত কার্যকরী হয় না এবং হবে না। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,
"তোমরা চাইতে পারবে না, জগৎ প্রভু আল্লাহ চাওয়া ব্যতীত।" (সূরা দাহর) ওপরযুক্ত আয়াত এ কথা সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, বান্দা কোনো কিছু উপ্রার্জন করার ইচ্ছা রাথে, তারা পাথর ও বৃক্ষের মতো একেবারে বাধ্য বা অনড় নয়। यেমনটি জাবরিয়ারা বলে। কিন্ভ বান্দার ইচ্ছা ও চাওয়াটা আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত হয়ে থাকে।
 কৌশল, ফন্দি ও বাহানা দ্বারা ফেরানো যায় না; বরং তাঁর ফয়সালা, সিদ্ধান্ত সবধরনের কলা-কৌশল ও ফन्দির ওপর বিজয়ী ও প্রভাবশালী হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,
 প্রভাবশানী। সুতরাং কেউ তাঁর সিদ্ধান্ত পান্টাতে পারে না।
' يُفْعَلُ اللهُ مَائيشَاء : অर्थाৎ, आল্লাহ তায়ালা या চান, ঢঢা-ই করেন। এতে কোনো ধরনের বাধা বিঘ্ন ঘটে না। কারণ তাঁর কাছে কেউ বাধা দেয়া তো দূরের কथা, কোনো অভিযোগ করার মতোও কেউ নেই। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা

(সৃরা বুহুজ)
 সামান্যতম জুলুম বা অত্যাচার করেন না। যেমন পবিত্র কোরআনে . ়লা হয়েছে,


প্রশ্ন হতে পারে, এক বান্দা অন্য বান্দার ওপর এবং এক মাখলুক অন্য মাখলুকের ওপর জুলুম-অত্যাচার করে থাকে। আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা হনো সমস্ত মাখলুক এবং তাদের সব কাজ-কর্ম আল্লাহর সৃষ্ট। সুতরাং মাখলুকের পরস্পরের ওপর জুলুম-অত্যাচার করাটাও আল্লাহর মাখলুক। অতএব আল্লাহ তায়ালা জুলুম-অত্যাচার থেকে মুক্ত ও পবিত্র হন না। বরং এতে যুক্ত হয়ে যান। তাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদাকে কিভাবে ঠিক মানা যাবে?

প্রথমতঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বলেন, যেহেতু আল্মাহ তায়ালা মানুষের পরীক্ষার জন্য ভালো-মন্দ, দয়া-অনুগ্রহ, জুলুম-অত্যাচার সৃষ্টি করেছেন, সেহেহু এসব সৃষ্টি করাটা তাঁর জন্য অন্যায় বা দূষণীয় নয়। यেমন একজন পরীক্ষকের জন্যে প্রশ্নপত্রের ভুল-ওদ্ধ নির্ণয়ের কলাম্ম ভুল এবং ওুদ্ধ উভয় কথা WWW.eelm.weebly.ciom

একট্রিত করা অন্যায় বা দূষণীয় নয়। বরং যারা আল্মাহর সৃষ্টির মধ্যে মন্দ এবং অত্যাচারে লিপ্ত হবে তারাই অন্যায়কারী বা দোষী সাব্যস্ত হবে। যেহেতু তারা মন্দ ও জুনুম উপার্জন করেছে। यেমন পরীক্ষকের প্রশ্নপত্রের ভুল জবাব প্রদানকারীরা অन্যায় 3 দোষী সাব্যস্ত হয়, পরীক্কক দোষী হন না। কিন্ট জাব্রিয়ারা এ ব্যাপারে আল্লাহকে দোমী সাব্যস্তু করে বিল্রাত্তির শিকার হয়েছে। আর কাদরিয়ারা বান্দাকে এসব কিছুর সৃষ্টিকর্তা সাব্যস্ত করে আরেক বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে। কারণ, जাদের এ আকিদার পক্ষে কোরআন-সুন্নায় কোনো সঠিক প্রমাণ নেই।

দ্বিতীয়তः আসল জবাব হচ্ছে, আসমান, যমীন, গ্রহ, নক্ষত্র তथা সমপ্গ জাহানের মালিক এক আল্লাহ, এতে কোনো মাখলুক শরিক নেই। আর জুলুম বলা হয় অন্যের মালিকানায় না-হক হস্তক্ষেপ করাকে। যেহেতু আল্মাহ তায়ালা या কিছু করেন সবই তাঁর মালিকানায় করেন। এতে কারো কোনো ধরনের মালিকানা বা অধিকার নেই। সেহেহু আল্লাহ তায়ালাকে তাঁর কোনো কাজের কারণে দোষী বা অন্যায়কারী প্রমাণ করা বা অন্যায় ও জুলুমকারী বলে আকিদা রাখা কোনোক্রমেই ঠিক হবে না।

## আা্পাহ তায়ালা পবিত্জ এবং নির্দোষ

## 


অনুবাদ : আল্মাহ তায়ালা সকল প্রকার অমগল ও বিপদাপদ থেকে পবিত্র এবং সকল কলুষ-কালিমা থেকে মুক্ত। তিনি যা করেন সে বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা যাবে না, অन্য সবাইকে তাদের কার্यকলাপ সস্পক্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা रবে। (সূরা আম্বিয়া)

て' অমগল ও বিপদাপদ আসে না, তিনি যা করেন সে বিষয়ে ঢাঁকে প্রশ্ন করা যাবে না, অন্য সবাইকে তাদের কার্যকলাপ সস্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (সূরা আম্বিয়া)

C' تَقَدَسَ عَنْ كُلِ سُوْ : অর্থাৎ, আল্লাহর সত্তার ওপর কোনো ধরনের অমঈল ও বিপদাপদ আসে না, তিনি এসবের উর্ৰ্বে। যেহেতু এসব তাঁর পক্ষে wWW.eelm.weebly.com

থেকে মাখলুকের ওপর আসে এবং এশুলো মাখলুকের বিশেষত্ আর আল্লাহর সত্তা মাখলুকের বিশেষত্ থেকে পবিত্র। সুতরাং আল্লাহকে অমঙ্গ ও বিপদাপদ স্পর্শ করতে পারে না।
 কলুষ-কালিমা মুক্ত। কারণ মানুষ তখন দোষী ও কালিমাযুক্ত হয়, যখন তার থেকে সত্য ও ন্যায়ের পরিপহী কোনো কথা বা কাজ প্রকাশ পায়। আর আল্মাহর কোনো কাজ বা কথা সত্য ও ন্যায়়র পরিপন্থী নয়। তাই তিনি সব ধরনের দোষ-কলুষমুক্ত ও পবিত্র।
 ওপর কেউ কোনো ধরনের প্রশ্ন বা অভিযোগ করতে পারে না। যেহেতু আল্মাহ তায়ালার প্রত্যেকটি কথা এবং কাজ ন্যায়বিচার, সত্য ও সঠিক হয়ে थাকে, সেহেহু তাঁর কোনো কথা বা কাজের ওপর কোনো প্রকার প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসাবাদের কোনো অবকাশ নেই।

পক্ষান্তরে সম্্গ মানবজাতি তাদের কথা ও কাজসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে এবং আল্লাহর কাজে জবাবদিহি করতে হবে। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা रয়েছে,
"তিনি या কর্রেন তা সম্পর্কে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না এবং তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে।"

## দোয়া সম্পর্কে আকিদা

$$
\begin{aligned}
& \text { الدَّعَوَاتِ وَيَقْضى الْحَجَاتِ }
\end{aligned}
$$

অনুবাদ : আর জীবিত লোকদের দোয়া এবং তাদের ছদকার মধ্যে মৃত লোকদের উপকার রয়েছে। আর আল্লাহ তায়ালা (বান্দাদের) দোয়া কবুল করেন এবং (তাদের) হাজাত বা প্রর়োজনসমূহ পৃরণ করেন।

خ' তথা সত্যিকারের মুমিনগণ এই আকিদা বা বিশ্বাস রাখেন, জীবিত লোকদের WVW.eelm.weebly.com

দোয়া এবং ছদকায় মৃত লোকদের জন্য উপকার রয়েছে। যদি এগ্ডলো শরিয়ত সম্মত বিধি-বিধান মুতাবেক হয়। যেমন- আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে জীবিত লোকেরা মৃত যুমিনদের জন্য দোয়া করার ব্যাপারে বলেছেন,


"আর যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলেেন, হে আমাদের পালনকর্ত, আমাদের ও ঈমানে অগ্গণী আমদের ভ্রাতাদের ক্মা করো এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোনো ধরনের বিদ্বেষ রেথো না।"

মৃত মুসলমানদের জন্যা দোয়া করার ব্যাপারে কোরআন-হাদিসে অনেক নির্দেশ রয়েছে। যেমন মৃত ব্যক্তির জানাজার নামাজ পড়া, আর দাফনেন সময়ে দোয়া করা এবং কবর যেয়ারতের দোয়া কর্রা। এতে মৃত ব্যক্তি খুবই উপকৃত হন। যেমন মুসলিম শরিফে একটি হাদিস বর্ণিত রয়েছে, নবী করিম সাল্লাল্ধাহ আলাইহি ওয়াসাল্नাম বলেছেন,

شُفِهوْا فِيْهُ (رواه مسلم)
"এমন কোনো মৃত ব্যক্তি নেই যার জানাयার নামাজ এমন এক দল মুসলমান পড়েন, যার সংখ্যা একশ পর্যন্ত পৌছে যায়। তারা সবাই তার জন্য (আল্মাহর কাছে) সুপারিশ করতে থাকেন। আর তাদের সুপারিশ কবুল করা रবে। এভাবে যদি জীবিত লোকেরা মৃত লোকদের ইসালে ছাওয়াবের উদ্লেশ্যে ছদকা-খয়রাত করেন, তাহলে মৃত ব্যক্তির অনেক উপকার হয় । यেমন বুখারী ও মুসলিম শরিফে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে আছে,


"इयরত আয়েশা (রা.) বলেন, জনৈক পুরুষ নবী সাল্লান্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, আমার মা হঠাৎ মারা গেছেন, আমার ধারণা হচ্ছে, यদি তিনি কথা বলতে পারতেন, তাহলে (আল্মাহর পথে) তিনি সদকা করতেন। অতএব आমি यদি তার পক্ষ থেকে ছদকা করি, তবে কি তিনি নেকি পাবেন? নবী সাল্লাল্ধাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্ধাম বললেন, হ্যা, তিনি নেকি পাবেন। ওপরযুক্ত शাদিস এবং আরো অনেক হাদিস সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, জীবিত লোকেরা মৃত 28-

230
ব্যক্তির জন্য দোয়া করলে এবং মান ছদকা-খয়রাত করলে, মৃত ব্যক্তির অনেক উপকার হয় এবং নেকি পেতে থাকে।

পহ্ষান্তরে মু’তাযেলারা একে অশ্থীকার করে বনে, জীবিত ব্যক্তিরা মৃত্দের জন্য দোয়া এবং ছদকা-খয়রাত করনে মৃত ব্কক্তির কোনো উপকার হয় না।
 কবুল করেন এবং তাদের প্রয়োজনসমূহ পৃরণ করেন। তাই তিনি নিজ বান্দদের সম্মোধন করে বলেছেন,
"তোমাদ্রের পালনকর্ত বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো। (দোয়া কর) আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো। অন্য আয়াতে বনেছেন,

## 

"আমার বান্দা যथন তোমার কাহে আমার সস্পর্কে জিজ্ঞেস করে, নিষ্য় आমি কাছে। জমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা কবুল করি অश্ইই সে প্রার্থনা করে।" (সূরা বাকারা)

অन্য আয়াতে বলেছেন,
 يُشْرِ كُوْنَ. (سوره روم)
"তারা যখন জাহাজ্র আরোহণ করে, তখন একনিষ্টভাবে আল্মাহকে ডাকে। অতঃপর যখন তিনি তাদের স্থলে এনে উদ্ধার করেনে, তখনই তারা শরিক করতে থাকে।" (সূরা রুম্ম)

ওপরোল্gেvিত প্রথম দু'আয়াত প্রমাণ দিচ্ছে, মুমিনগণের দোয়া কবুল হয় এবং শেষ আয়াতটি ক্রমাণ দিচ্চে, যখন কাফিরিরা নিজেকে অসহায় মনে করে তখন আল্লাহকেই ডাকে এবং বিশ্বাস করে, আল্লাহ ব্যতীত কেউ এ বিপদ থেকে তাদের উদ্ধার করতে পারবে না, তখন আল্লাহ কাফিরদের দোয়া কবুল করে নেন। (মাজারিযুল কোরজান)

# আাল্পাহ তায়ানা সব কিছूর্প মালিক, 

## চँঁ্, মাপিক কোনো কিমू নয়

## 


अनুবাদ : আল্পাহ তায়ালা সব কিছूর মালিক। তাঁর মালিক কেউ (কোন্ো কিছু) হতে পারে না। এক পলকের জন্যও কারো পক্ষে আল্পাহ তায়ালার প্রতি অমুখাপেক্ষী হওয়া সस্টব ননয়। আর যে কেউ এক পলকের (মুহূর্তের) জন্য আল্মাহ তায়ালার অমুখাপেঙ্গী হবে সে কাফির হয়ে যাবে এবং ধ্ণংস প্রাধ্ঠদের অন্তভ্ভুক্ত হবে।
 পহ্ষান্তরে তাঁর মালিক কোনো কিছু নয়, যেমন আল্পাহ তায়ালা পবিট্র কোরআনে বলেছেন :
"সমষ্ঠ आসমাन उ অমिन এবং এর মধ্যে या दिएू आঢ్ সব किछूর


অন্য আয়াতে নবী সাল্ধাল্মাহ্হ আলাইহি ওয়াসাল্ףামকে সম্বোধন করে বনেছেন,
"তুমি জিজ্ঞেস করো, নভোমগল ও ভূমఆলে যা কিছু আছে, তার মালিক কে? ঢুমি বলে দাও, (মালিক) আল্মাহ।

ওপরযুক্ত আয়াতে কাফিরদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছে, নভোমণ্ডল ও জূম্ণল এতদ্মভয়ে यা আছে তার মালিক কে? অতঃপর আল্পাহ নিজেই রাসূলুল্মাহ সাল্লাল্মাহ আলাইহি ওয়াসাল্মামের বাচনিক উত্তর দিয়েছেন সব কিছুর মালিক আল্মাহ। কাফিরদের উত্তরের অপেক্ষা করার পরিবর্তে নিজেই উত্তর দেয়ার কারণ হচ্ছে, এ উত্তর কাফিরদের কাছেও স্বীকৃত। তার্যা যদিও শিরক ও পৌত্তলিকতায় লিপ্ত হয়, তथাপি ভূমএল ও নভোমণ্ডেে এবং সব কিছুর মালিক আল্লাহ তায়ালাকেই মানতো। (মাআরিফ)
 এক পলক আল্লাহর রহমত থেকে অমুখাপেক্ষী বা আত্রনির্ভরশীল হওয়ার

কোনো উপায় নেই এবং জায়িয নয়। যেহেতু সমস্ত সৃষ্টির অস্থিত্ ও স্থায়িত্, জীবন ও মৃত্যু, রিযিক, উপার্জন, চলা-ফেরা, উঠা-বসা তথা তাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর মুখাপেক্মী। মোটকথা সম্্গ মাখলূক 'মুহতাজে মুতলাক’ সম্পূর্ণ মুখাপপক্ষী, আর আল্মাহ তায়ালা সম্পূর্ণ অমুখপেক্ষী। অতএব সম্পৃর্ণ মুখাপেক্ষী মাখলূকের জন্য এক পলক বা মুহূর্ত ও আত্মनिর্ভরশীল বা অমুখাপেক্ষী হওয়ার কোনো উপায় নেই এবং তা জায়িয বা বৈধ নয়। সুতরাং যে আল্পাহ তায়ালা থেকে এক মুহূর্ত অমুখাপপক্ষী বা আত্মনির্ভরশীল হবে, তারা কাফির হয়ে যাবে। কারণ আল্মাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন,
"হে মানব জাতি, তোমরা সর্বক্ষেত্রে আল্পাহর মুখাপেক্ষী, আল্মাহ তিনিই অমুখাপেক্ষী- অভাবমুক্ত অধিক প্রশংসিত।" তাই যে ব্যক্তি আত্মনির্ভরশীল, অমুখপেক্ষিতা কথা বা কাজে প্রকাশ করবে, আর অস্তিত্ন দানকারী এবং ষ্বংসকারী আল্ধাহ নন এবং সে এসব ব্যাপারে আল্qাহর মুখাপেক্ষী নয়। আর এ ধরনের আকিদা পোষণকারী লোক নিঃসপ্দেহে কাফির হয়ে ধ্বংস ও কত্অিস্থদ্থদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

## আষ্মাহ তায়ানার্গ ক্রোষ এবং সষ্টষ্টি সম্পর্কে আকিদা

অনুবাদ : আল্লাহ তায়ালা ক্রুদ্ধ হন এবং সষ্টষ্টিও হন, তবে তা বিশ্বজগতের কারো মতো নয়।
 অসন্তৃষ্ট হন। তবে তাঁর এই ত্রুদ্ধ হওয়াটা বিশ্ব-জগতের কোনো মাখলূকের মতো নয়। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

"আমি কি তোমাদের বলে দেবো? তাদের মধ্যে কার়া আল্লাহর কাছে প্রতিফন প্রাপ্ত অনুসারে মন্দ, यাদের প্রতি আল্লাহ অভিশাপ দিয়েছেন এবং তাদের প্রতি (রাগ করেছেন) ক্রুদ্ধ হয়েছেন, যাদের কতেককে বানর, শূকর বানিয়েছেন এবং যারা শয়তানের আরাধনা করেছে।" (সূরা মায়েদা)

ওপরयুক্ত আয়াত সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা. ক্রুদ্ধ ও অসষ্তెষ হন।
ويرضى : অর্থাৎ, আল্ধাহ তায়ালা তাঁর পুণ্যবান বান্দাদের প্রতি সন্ভ্ট ও খুশি হন। যেমন আল্লাহ তায়ালা সাহাবা (রা.)-এর প্রতি সন্ত্টষ্ট হওয়ার কथা পবিত্র কোরআনে বলেছেন,
"নিচ্চয় আল্লাহ তায়ানা মুমিনের প্রতি সন্ভষ্ট হয়েছেন, যখন তারা বৃক্ষের নিচে আপনার কাছে শপথ করলো।"
(সূরা ফাতহ)
অন্য আয়াতে বলেছেন :
رُخِى اللهُعَنهُمْ وُرِخُوْا عَنْهُ.
"আল্মাহ তায়ালা তাদের প্রতি সভ্টষ্ট, তারাও আল্মাহর প্রতি সভ্ভষ।"
ওপরযুক্ত আয়াত স্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা সন্ভষ্ট হন। অতএব ওপরোল্নেথিত আলোচনার প্রেক্ষিতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এই আকিদা পোষণ করেন, আল্পাহ তায়ালা ক্রুদ্ধ ও সভ্ভষ্ট হন এবং পবিত্র কোরআন ও হাদিসে আল্লাহ তায়ালার যেসব তুণাবলীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এই সবই হাকীকি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। র্রপক অর্থে নয়। সুতরাং এসব শুণাবলীতে এমন তাবিল (ব্যাখ্যা) জায়েय বা বৈধ হবে না, যা এ সবের হাকীকি অর্থ থেকে সরে যায়, অথবা আল্লাহ তায়ালার শানের পরিপহ্থী হয়। যদিও অনেক ฤণাবनী শাক্দিক দিক দিয়ে আল্লাহ এবং বান্দাদের সন্গে সমানভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে,

 আল্লাহ এবং বান্দার মষ্যে এসব শদ্দের ব্যবহারে অনেক ব্যবধান রয়েছে। তাই
 হওয়া এবং খুশি ও সন্ভষ্টি কোনো মাখলূকের মতো নয়। যেমন আল্পাহ তায়ালা দেখেন ও শোনেন এবং মাখলূকেরাও দেখে ও শোনে। কিন্ন আল্মাহর দেখা ও শোনাটা মাখলূকের দেখা ও শোনার মতো নয়। তেমন আল্মাহর সন্ভষ্ট ও ক্রুদ্ধ হন এবং মাখলূকেরাও সভ্ভষ্ট ও ক্রক্ধ হয়। তবে আল্লাহর সন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হন এবং মাখলুকের সন্ঞুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হওয়ার মতো নয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,
"কোনো কিছুই তাঁর অনুরূপ বা মতো নয়। তিনি সব কিছু শোনেন ও দেখেন।"

অতএব আল্ধাহর જুণাবলীর সজ্গ কোনো মাখলুকের কোনো ধরনের তুলনা চলে না।

# সাহাবা (রা.) সম্পকে আলোচনা সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর্প প্রতি ভান্লোবাসা র্রাখা সম্পর্কে আকিদা 

##  

অনুবাদ : আর আমরা রাসূলুল্ধাহ সাল্মাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিগণকে ভালোবাসি। তবে তা゙দের কারো সজ্ে ভালোবাসার ব্যাপারে সীমা লভ্ঘন করি না এবং তাঁদের কারো সক্গে আমরা সম্পর্ক ছ্ন্ন করি না। যে লোক তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে এবং তাঁদের কটাক্ষ বা সমালোচনা করে, আমরা তাকে ঘৃণা করি।
 ওয়ার জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনরা নবী সাল্লাল্ধাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সব সাহাবিগণ (রা.)কে ভললোবাসেন। কারণ আল্পাহ তায়ালা চাঁদেরকে ভালোবাসেন এবং তাঁরাও আল্ধাহকে ভালোবাসেন। যেমন পবিত্র কোরআনে এ সম্পর্কে বলেছেন,
"তিনি (আল্লাহ) তাঁদেরকে ভালোবাসেন তাঁরাও তাঁকে ভালোবাসেন। তাঁরা มুমিনের প্রতি বিনয়ী ন্ম হবে এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে।" (সৃরা মায়েদা)

নবী করিম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবি (রা.) গণের ভালোবাসা
 করবে) সে আমাকে ভাল্োবাসার কারণেই তাদের ভালোবাসবে।

उপরयूক্ত আয়াত ও হাদিস সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা ননী সাল্লাল্ধাহ আলাইহি ওয়াসাল্মাম সাহাবায়ে কেরাম (রা.)কে ভললোবাসেন। সেহেতু তাঁদের্র প্রতি ভালোবাসা রাখা প্রত্যেক মুমিনের ঈমানী কর্তব্য। নতুবা কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারে না।

অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনগণ সাহাবা (রা.)-এর মধ্যে কারো মহক্পত বা ভালোবাসার ব্যাপারে সীমা লজ্জন করেন না। এবং তাঁদের কারো থেকে. সস্পর্ক ছ্নি করেননি। যেহেছু সাহাবা (রা.) গণকে ভালোবাসা দীনের বিশেষ অংশ আর দীনের ব্যাপারে সীমা লজ্জন করতে আল্লাহ

 অতএব, যারা সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর ভালোবাসার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি বা সীমা লজ্ঘন করবে, তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত থেকে খারিজ হয়ে যাবে। যেমন রাওয়াফিজ, শিয়ারা আহলে বায়াত বিশেষতঃ হযরত আলী (রা.) ও ফাতিমা ও হাসান এবং হোসাইন (রা.)-এর মহব্বত বা ভালোবাসার ব্যাপারে সীমা লজ্জন করে তাঁদেরকে নবী (আ.)গণের মতো মাসুম-নিষ্পাপ বলে আকিদা রাণে এবং অন্যান্য সব সাহাবি (রা.) গণের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে হেয়প্রতিপন্ন করেছে সেহেতু তারা খাঁটি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি।

পক্ষান্তরে খাওয়ারিজরা আহলে বায়াত বিশেষতঃ হযরত আলী (রা.) ও ফাতিমা (রা.) এবং হাসান ও হোসাইন (রা.)-এর প্রতি বিদ্বেষ ও ক্রোধের কারণে তাঁদের থেকে সম্পর্ক ছ্নি করে, তাঁরা তাঁদের ওপর নানা অহেতুক অপবাদ দিয়ে সীমা লজ্ঘন করে খাঁটি মুসলমানদের থেকে খারিজ হয়ে গেছে। তাই হযরত আলী (রা.) উভয় দন সम্পক্কে বলেছেন,
"নিষ্য় আমার সম্পর্কে মন্তব্য, করে দু’জন লোক ধ্বংস হয়ে যাবে। (১) আমার ভালোবাসার ব্যাপারে সীমা লজ্যনকারী, যে আমার এমন প্রশংসা করে যা আমার মধ্যে নেই। (২) আমার প্রতি এমন বিদ্বেষ পোষণকারী, যে হিংসাবিদ্বেষের কারণে আমার ওপর অহেতুক অপবাদ আরোপ করার প্রতি তাদের উত্তেজিত করে তুলে, বিধায় সে এতে কোনো দ্বিধা বোধ করে না।

उপরযুক্ত উভয় দলই পথল্রষ্ট, चাটি মুসনমান থেকে খারিজ। তাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনগণ সব সাহাবি (রা.)গণকে সমানভাবে ভানোবাসেন এবং তাঁদের সঙ্গে সমভাবে সম্পর্ক রাথেন। বিশেষ কোনো সাহাবি থেকে সম্পর্ক ছ্নি করেন না। যেহেতু সাহাবি (রা.) গণ নবী করিম সাল্লাল্মাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবি হওয়ার ব্যাপারে সবাই সমান। यদিও মর্যাদার দিক দিয়ে তাঁদের মধ্যে ব্যবধান রয়েছে।

> 钅: অर्थाৎ, আহলে সুন्नाত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনগণ এসব লোকের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন ও ছৃণা রাখেন, যারা সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর প্রতি বিশেষ পোষণ করে বা ঘৃণা রাথে এবং তাঁদেরকে কটাক্ষ বা সমালোচনা করে। কারণ আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বিভিন্ন আয়াতে বিভ্ন্নভবে সাহাবায়ে কেরামের (রা.) মর্যাদা ও બুণাবनী বর্ণনা করেছেন। পরিশেষে তাঁদের প্রতি স্বীয় ভালোবাসা ও সভ্তৃষ্টি ঘোষণা করে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। যেমন, পবিত্র কোরআনে বলেছেন,
 আয়াতে বলেছেন,

## 

ابَدَا. (سورة توبة)
"আল্লাহ তায়ালা তাঁদের প্রতি সভ্ভীষ্ট হয়েছেন, আর তারাও আল্মাহর প্রতি সভ্ভষ্ট হয়ে গেছেন। আর তিনি তাদের জন্য এমন কাননকুঙ প্রম্ভুত করে রেখেছেন, যার তলদেশ দিয়ে প্রস্রবণসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে। (সূরা তাওবা)

আর হাদিস শরিফে নবী সাল্লাল্ধাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় সাহাবি (রা.)গণের ব্যাপারে সতর্ক করে বলেছেন,

## 


"আমার সাহাবিগণের ব্যাপারে আল্মাহকে ভয় কর, আমার সাহাবাগণের ব্যাপারে আল্নাহকে ভয় কর, আমার (ইন্তেকালের) পর তাঁদেরকে সমালোচনা ও দোষ চর্চার লক্ষ্যবম্ভু বানাবে না। সুতরাং যে ঢাঁদের ভালোবাসবে সে আমাকে ভালোবাসার কারণেই তাঁদের ভালোবাসবে। আর যে তাঁদের প্রতি ক্রোধ বা

বিদ্বেষ পোষণ করার কারণে তা করলো, যে তাদের কষ্ট দিলো সে যেনো আমাকে কষ্ট দিলো। আর যে আমাকে কষ্ট দিলো সে যেনো আল্লাহকে কষ্ট দিল্যে। আর যে আল্লাহকে কষ্ট দেবে, আল্নাহ তায়ালা অতিসত্ব তাকে তায়ালাড়াও করবেন। (जिরমিयी শत্রিফ)
ওপরযুক্ত আয়াতদ্বয় ও হাদিস সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, আল্মাহ তায়ালা নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্মামের সাহাবিগণকে ভালোবাসেন এবং তিনি তাদের প্রতি সঙ্ভষ্ট এবং নবী সাল্ধাল্ধাহ আলাইহি ওয়াসাল্ধামও তাঁদের ভালোবাসেন এবং তিনি তাঁদের প্রতি সন্ভुষ্ট ছিলেন। অতএব প্রমালিত হয়ে গেলো, বিশ্বী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্মামের সাহাবি (রা.)গণ আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও সন্তোষভাজন ব্যক্তিবর্গ ছিলেন। সুতরাং যারা আল্লাহ এবং রাসূল সাল্লাল্পাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্ধামের প্রিয় পাত্র ও সন্তেষভাজন ব্যক্তিবর্গ সাহাবিগণের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ, কটাক্ষ বা সমালোচা করবে, তারা পরোক্ষ ভাবে আল্মাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্পামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করলো। আর তাদের কটাক্ষ ও সমালোচনা করলো। আর যারা পরোক্ষভাবে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূন সাল্লাল্পাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এবং প্রত্যক্ষভাবে সাহাবি (রা.) গণের প্রতি বিদ্বেষ, কটাক্ষ বা সমালোচনা করবে। তাদের প্রতি সত্যিকারের মুমিনগণের বিদ্বেষ পোষণ করা ঈমানী কর্তব্য। কারণ নবী করিম সাল্ধাল্দাহ আলাইহি ওয়াসাল্াাম বলেছেন,

"যে ব্যক্তি আল্মাহকে সঙ্ভষ্ট করার উদ্দেশ্যে কাউকে ভালোবাসে আর আল্লাহর জন্যে কারো প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, আর আল্লাহর জন্যে দান করে এবং আল্মাহর জন্যে বিরত রাথে, নিপ্চ সে ঈমান পরিপূর্ণ করে নিয়েছে। (আবু দাটদ)

ওপরযুক্ত হাদিস সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে আল্লাহর প্রিয়পাত্র ও সন্তোষভাজন ব্যক্তিদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা সত্যিকারের মুমিনের ঈমানী কর্তব্য। আর যখন রাওয়াফিজ, শিয়ারা আহলে বাইত বিশেষতঃ হযরত আनो (রা.) ও ফাত্মে (রা.), হাসান ও হুসাইন (রা.) ব্যতীত সমস্ত সাহাবি (রা.) গণের প্রতি ক্রোধান্বিত হয়ে অভিশাপ দিয়ে থাকে এবং বলে, কোনো মানুষ আহলে বাইতের মহব্বতকারী হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে আবু বকর ও উমর (রা.)-এর প্রতি বিষন্ন বা ক্রোধান্বিত না হবে কিংবা অভিশাপ না দেবে।

এদের বিপরীত খাওয়ারিজরা বলে, কোনো মানুষ আবু বকর ও উমর (রা.)কে মুহব্বতকারী হবে না, यতক্ষণ পর্যন্ত সে আनী ও উসমান (রা.) তथা সমत্ত আহলে বাইতের প্রতি বিষণ্ন বা ক্রোধাপ্বিত না হবে, অভিশাপ না দেবে। ঢাদের মতে এদেরকে কাত্ল করা ওয়াজিব। অথচ উভয় দলই পথ্রষ্ট। সত্যিকারের মুসলমান থেকে পৃথক।

তখन আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুসলমানদের জন্য ঈমান কর্তব্য হলো, উভয় দলের প্রতি ক্রোধ ও ঘৃণা রাখা। কারো সজ্গে কোনো ধরনের ভলোবাসা না রাখা।

## সাহাবিগণের সগ্গে ভান্লোবাসা রাখা কর্তব্য

## 

অনুবাদ : আমরা তাদের ঔষু মঙ্গলের সগ্গে স্মরণ করি। ঢাঁদের প্রতি ভালোবাসা, দীন ঈমান ও ইহসান (এর লঙ্ষণ) এবং তাঁদের প্রতি বিদ্দেষ পোষণ করা কুফুুী, মুনাফেকী এবং সীমা লজ্খন (এর পরিচয় বহন করে)।
 সত্যিকারের মুমিনরা সব সাহাবি (রা.) গণের গুণ ও প্রশংসা ব্যতীত কোনো কিছু আলোচনা করেননি। যেহেতু আল্ধাহ তায়ালা সাহাবি (রা.) গণের অন্তরকে তাকওয়ার জন্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিয়েছেন, যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,
"এরা এসব লোক যাদের অন্তরসমূহকে তাকওয়ার জন্য আল্মাহ তায়ালা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যাচাই-বাছাই করে নিয়েছেন।

অতঃপর অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,


তাঁদের জন্য আল্মাহ ভীতি ও পরহেযগারীর বাক্য অপরিহার্य করে দিত্যেছেন আার তাঁরাই এর অধিক উপযোগী ও যোগ্য ছিলেন

আর আল্লাহ তায়ানা যাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাদের জন্য তাকওয়ার বাক্য অপরিহার্य করে এ ঘোষণা দিয়েছেন, তারাই এর अধিক উপয়াগী ও যোগ্য। তাঁদের গুণ ও প্রশংসা ব্যতীত অন্য কোনো কিছু आলোচনা করা ঠিক হবে না। কারণ তাঁদের মন্দ আলোচনা, দোষ চর্চা করা একথা বোঝায়, তাদের আল্লাহ তায়ালার পরীক্মা-নিরীক্মা করা এবং তাকওয়ার বাক্য অপরিহার্य করা এবং এর অধিক উপযোগী বনা ঠিক হয়নি। আর আল্লাহর কোনো কথা বা কাজকে অধিক বলার অধিকার কোন্না মানুষের নেই। সুতরাং সাহাবি (রা.) গণের ঞুণ ব্যতীত কোনো কিছু আলোচনা করা বৈধ নয়। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :
"তোমরা আমার সাহাবি (রা.)দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর, কারণ তারা তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ লোক।
(নাছায়ী শর্রিফ)
আর একথা সর্বজন স্বীকৃত, মানুষের তুণ ও প্রশংসা প্রকাশের মাধ্যমেই তাঁর সম্মান প্রদর্শন করা হয়। অতএব সত্যিকারের মুমিনগণের জন্য কতব্য হলো, সাহাবায়ে কেরামের (রা.) গুণ ও প্রশংসা প্রকাশ করা।
 সত্যিকারের মুমিনরা সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর প্রতি ভালোবাসা রাখাকে দীন ও ঈমান এবং ইহছানের অংশ ও লক্ষণ বলে আকিদা রাখেন। যেহেতু আল্লাহ ঢায়ালা পবিত্র কোরআনের অসংখ্য আয়াতে এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অগণিত হাদিসে সাহাবায়ে কেরামের অনেক ফজিলত মর্যাদা বা বর্ণনা করেছেন। এণ্তুোর প্রতি ঈমান রাখা এবং এগুলোকে বিশ্বাস করা প্রত্যেক মুমিন্নর ঈমানী কর্তব্য। যেমন আল্মাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে
 আল্নাহকে ভালোবাসে। অন্য আয়াতে বলেছেন,
"আল্লাহ তায়ালা সাহাবি (রা.) গণের প্রতি সন্তষষ্ট হয়েছেন, তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্ঠষ্ট হয়েছেন

আর সাহাবাত্যে কেরামের প্রতি ভালোবাসা রাখা, নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালোবাসা রাখার পরিচয় বা লক্ষণ। যেমন নবী সাল্লাল্ধাহু আলাইহি ওয়াসাল্মাম বলেছেন,

WWW.e'elm.weebly.com
 ভালোবাসে আমাকে ভালোবাসার কারণেই তাঁদেরকে ভালোবাসে।(তির্রমিযী শরিফ) ওপরयুক্ত আয়াত ও হাদিস থেকে একথা প্রমাণিত হয়ে গেলো, আল্মাহ তায়ালা এবং নবী করিম সাল্লাল্মাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্মাম সাহাবি (রা.)দের ভালোবাসেন। আল্লাহ তায়ালা এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদেরকে ভানোবাসেন, তাঁদের প্রতি মুমিনের ভালোবাসা থাকা তাঁদের ঈমানী কর্তব্য। অতএব একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেলো, সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর প্রতি ভালোবাসা রাখা সত্যিকারের মুমিনের দীন, ঈমান ও ইহছানের পরিচয় বা লক্ষণ বহন করে।
 সত্যিকারের মুমিনগণ এ আকিদা পোষণ করেন, সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর প্রতি হিংসা, বিদ্বেষ, ক্রোধ পোষণ করা কুফুরী, নেফাকী এবং সীমা লজ্মনের পরিচয় বহুন করে। যেহেতু সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর মর্যাদা, বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী পবিত্র কোরআন ও হাদিসে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এ সব আয়াত ও হাদিসসমূহকে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করা এবং সাহাবি (রা.)দের বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার বিশ্বাসী হওয়া এবং তাঁদের অন্তর দিয়ে ভালোবাসা আর তাঁদের जুণাবলী প্রচার করা প্রত্যেক মুমিনের ঈমানী কর্তব্য। তবে যারা এসব আয়াতে কোরআনী ও হাদিসে নববিতে বিশ্বাসী না হয় এবং সাহাবায়ে কেরামের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা না রাখে; বরং তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ ক্রোধ পোষণ করে এবং ঢাঁদের সম্পর্ক্ক নানা অপপ্রচার করে বেড়ায়, নিষয় তাদের একাজ কুফুরী, নেফাকি এবং সীমা লজ্যনের পরিচয় ও লক্ষণ বহন করে। সুতরাং তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুসলমানদের জামাআত থেকে খারিজ বহির্ভূত। তাদের সত্যিকারের মুসলমানদের মধ্য গণ্য করা যায় না। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য সত্যের পয়গাম এবং সত্যের সন্ধান বইদ্বয় পড়ার অনুরোধ রইলো।

## খেলাফত সম্পর্কে আকিদা

## সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান খলিফা হযরতত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)

#  


অনুবাদ : আমরা রাসূলুল্মাহ সাল্মাল্মা|হ জালাইহি ওয়াসাল্মাম্রে পর সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর খেলাফত প্রতিষ্ঠা স্বীকার করি, তিনি সমগ্থ উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও শীর্ষ স্থানীয় হওয়ার কারণে।
 জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনগণ নবী করিম সাল্লাল্মাহ আলাইহি ওয়াসাল্মামের পর সর্বপ্রথম ও প্রধান খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) কেই স্বীকার করেন। যেহেতু হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য সমস্ত উম্মতের ওপর কোরআন ও হাদিস দ্মারা প্রমাণিত। যেমন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,


যখন তাঁকে (নবীকে) কাফিররা বহিষ্কার করেছিলো, তিনি ছিলেন দু’জনের একজন, যখন ఆহার মধ্যে ছিলেন। তখন তিনি আপন সঙ্গীকে বললেন, বিষণ্ন रয়ো না। আল্মাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।"
(সৃরা जাওবা)
এ সময় হুজুর সাল্পাল্মাহ আলাইহি ওয়াসাল্মামের সফর সঙ্গী একমাত্র আবু বকর সিদ্নীক (রা.)ই ছিলেন। যেহেতু সমস্ত মুফাসসেরিনের রায় হলো এই, এ আয়াতে একমাত্র নবী করিম সাল্নাল্ধাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর সিদ্দীকই উদ্দেশ্য, শেহেতু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্মাম হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)কে সম্বোধন করে বলেছেন :
"গর্তে তুমি আমার সঙ্গী ছিলে, আর হাওজে কাউছারে আমার সঙ্গী থাকবে।"
(फिরমিযী শন্যিए)
অन্য হাদিসে আছে, নবী সাল্পাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন এক সময় আবু বকব্ব সিদ্দীক (রা.)কে সম্মোধন করে বলেছ্ছিলেন, WWW.eelm.weebly.com

## 

"হে আবু বকর জেনে রেখো আমার উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম তুমি জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (অাবু দাউদ শর্রিফ)
অন্য হাদিসে নবী সাল্ধাল্ধাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
"আমি यদি .আল্পাহ ব. তীত কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম তাহলে আবু বকর সিদ্দীক (রা.)কেই বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম।"

ওপরযুক্ত আয়াত ও হাদিসসমূহ সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, নবী করিম সাল্লাল্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্পামের পর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)ই ছিলেন। সুতরাং ঢাঁকে সর্বপ্রথম খলিফা নিযুক্ত করা উচিত। তাই নবী করিম সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কেরাম হयরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)ই ছিলেন। সুতরাং তাঁকে সর্ব প্রথম খলিফা निযুক্ত করা উচিত। তাই নবী করিম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্মাম্মে ইত্তেকালের পর সাহাবায়ে কেরাম হযরত আবু বকর সিদ্লীক (রা.) কেই সর্বপ্রথম খলিফা নিযুক্ত করেছিলেন। অতএব সত্যিকারের প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কর্তব্য হন্লে, নির্দ্বিধায়, সম্মান ও মহব্বতের সক্গে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)কে সর্বপ্রথম ও প্রধান খলিফা হিসেবে গ্রহণ করা এবং আন্ত রিকভাবে মেনে নেয়া।
 থেলাফত আল্লাহর নবী (আ.)গণের জন্যেই সীমাবদ্ধ। সুতরাং আল্ধাহর যমীনে আল্পাহর সর্বপ্রথম খनিফা হলেন তাঁর নবী-রাসূনগণ। আল্মাহ তায়ালা আদম (আ.)-এর খেলাফত সম্পর্কে বলেছেন,
"নিশ্চয় আমি যমীনে আমার থলিফা সৃষ্টি করবো।" এবং দাউদ (আ.)-এর খেলাফত সম্পর্কে বলেছেন,
يَا دَاؤدُ إنَا جِعْلنَاكَ خَلِيْفَةُ فِي الْاُرْضِ. (سورة ص)
"হে দাউদ (আ.) আমি তোমাকে যমীনে খলিফা বানিয়েছি।"
আর হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর খেলাফত সম্পর্কে বলেছেন,
WWw.eelm.weebly.com

#  

"নিশ্চয় আমি তোমাকে মানুষের জন্য ইমাম-র্খলিফা বানাবো।" (সূরা বাকারাহ)

আর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্ধাহ আनাইহি ওয়াসাল্ধাম আল্ধাহর সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ খলিফা, কেয়ামত পর্যন্ত আগত সমগ্প সৃষ্টির আনুগত্যের পাত্র ও অনুসরণীয় সত্তা, যার আনুগত্য করা আল্লাহর আনুগত্য এবং যার কাছে আত্মসমর্পণ করাকে আল্ধাহর কাছে আত্মসমপ্পণ করা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। যেমন- পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

"বে রাসূল সাল্পাল্মাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্ধামের আনুগত্য করলো, সে যেনো আল্লাহর আনুগত্য করলো।

অন্য আায়াতে বনা হয়েছে,
"নিচ্চয় যারা আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করবে তারা আল্পাহর কাছে আত্মসমর্পণ করলো।"

ওপরযুক্ত আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, হযরত আদম (আ.) থেকে निয়ে শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্ধাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্মাম পর্যন্ত, সব নবী (আ.) গণই আল্লাহর ঈলিফা ছিলেন এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্ধাম আল্পাহর সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ খলিফা ছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ খেলাएত হলো নবী (আ.) গণের পুণ্যবান উত্তরাধিকারীগণের জন্য নবী (আ.) গণের উম্মতের মধ্যে। এই খেলাফত সম্পর্কে আল্পাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন,

## 

"আল্মাহ তায়ালা ওই সব লোকের সচ্গে ওয়াদা দিচ্ছেন, যারা ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে, নিচয় তাদের যমীনে খেলাফত প্রদান করবেন। যেমন তাদের পূর্ববতীদেরকে প্রদান করেছিলেন।" (সূরা নূর)
 পূর্ববতীদের খেলাফত প্রদান করেছিনেন্) যার্木া রাসূল সাল্লাল্নাহু আলাইহি www.eelm.weebly.com

ওয়াসাল্লামের পূর্ববর্তী নবী (আ.) উত্তরাধিকারীদর মধ্যে নবীগণের খেলাফিত প্রতীয়মান হয়, পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াত এর ওপর সাক্ষ্য দিচ্ছে। যেমন আল্পাহ তায়ালা নূহ (আ.)-এর উত্তরাধিকারীগণকে সম্বোধন করে বলেছেন,


আর হূদ (আ.)-এর উত্তরাধিকারীগণকে সম্বোধন করে বলেছেন,

"যখন তোমাদের নূহ (আ.)-এর সমপ্রদায়ের পর খলিফা বানালেন।
আর ছালেহ (আ.)-এর ঊত্তরাধিকারীগণকে সম্মোধন করে বলেছেন,
اِذْ جَعَكُكُمْ خُلُفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَرْمٌ عَاٍٍ
"যथন তোমাদhরকে তাদের পর খলিফা বানালেন।"
এভাবে রাসূল সাল্লাল্মাহ আলাইহি ওয়াসাল্পামের পর তাঁর থেলাফত স্থানান্তরিত হয়ে খোলাফায়ে রাশেদিনের কাছে আসে। পরিশেষে এ খেলাফত স্থানান্তরিত হয়ে এই উম্মতের সর্বশেষ ব্যক্তি ইমাম মাহদীর কাছে আসবে।

## ব্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুক (রা.)



অনুবাদ : অতঃপর হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর খেলাফত, অতঃপর হযরত উসমান (রা.)-এর খেলাফত, অতঃপর হযরত আলী (রা.)-এর খেলাফত স্বীকার করি।
 তথা সত্যিকারের মুমিনগণ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর পর উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) কে রাসূল (রা.)-এর দ্বিতীয় খলিফা স্বীকার করে এবং মান্য করে। কারণ নবী সাল্লাল্মাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উমর সম্পর্কে বলেছেন,
"আমার পরে যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো নবী আসার হতো, তবে নিশ্চয় উমরুই নবী হতেন।"

হयরত উমর（রা．）－এর আরো অনেক ফাজায়িল，মর্যাদা এবং বৈশিষ্ট্যের কারণে সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের ইজমা ও ঐক্যমতের ভিত্তিতে নবী সাল্ধাল্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্পাম－এর দ্বিতীয় খলিফা নিযুক্ত করা হয়েছে। যেহেহু হযরত উমর（রা．）সম্পর্কে বলা হয়েছে，

## 

＂হযরত উমর（রা．）－এর ইসলাম গ্রহণ করা（ইসলামের）বিজয় ছিলো，আর তাঁর হিজরত করাটা ইসলামের সাহাय্য ছিলো এবং তাঁর খেলাফ্ত মাখলুকের জন্য রহহমত ছিলো। ওপরযুক্ত হদিসসমূহের মাধ্যমে একथা স্পষ্ট হয়ে গেছে， হযরত আবু বকর সিদ্দীক（রা．）－এর পর উমর（রা．）－কে খলিফা নিযুক্ত করা সঠिক হয়েছে। সুতরাং তাঁকে মান্য ও শ্রদ্ধা করা প্রত্যেক মুমিনের ঈমানী কर्তব্য।

## তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান（র্যা．）

 সত্যিকারের মুমিনগণ হযরত উমর ফারুক（রা．）－এর পর হযরত উসমান （রা．）কে রাসূলুল্মাহ সাল্পাল্পাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের তৃতীয় খলিফা স্বীকার করেন এবং মান্য করেন। কেনোনা，হযরত উসমান জিনৃরাইন（রা．）আল্মাহ এবং রাসূল সাল্মাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্পামের কাছে খুবই মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। यেমন বিখ্যাত মুফাসসির আল্ধামা কালবী বলেন，তাবুক যুদ্ধ উপলক্ক্যে যখন হযরত উসমান（রা．）সর্বাধিক মাল আল্লাহর সন্ডৃষ্টির জন্য ব্যয় করলেন， তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আनাইহি ওয়াসাब्नाম বলেছিলেন，প্রভু आমি উসমানের ওপর সন্乛ুষ্ট হয়ে গেলাম। অতঃপর সূরা বাকারার নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।


＂যারা নিজের সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে，অতঃপর কৃপা প্রকাশ করে এবং ক্রেশ দিয়ে এর পিছুলয় না，তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদের প্রতিদান রয়েছে ৷তাঁদদর ওপর কোনো ভয়－ভীতি নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না এবং নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উসমান（রা．）সম্পর্কে বনেছেন，

## るQー

"জান্নাত্ প্রত্যেক নবী সাল্লাল্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন বক্গু বা সঙ্গী থাকবেন, আর সেখানে আমার বন্ধু বা সঙ্গী থাকবেন উসমান ইবনে আফ্ফান (রা.)।"
(তিন্রমিযী শর্রিফ)
(নোট : হयরত উসমান ও মুয়াবিয়া (রা.) সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে তাদের সম্পর্কে আমার লিখিত "সত্যের সন্ধান" নামক বইখানা পাঠ করুন।

আর হযরত উসমান (রা.)-এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য উপলক্ধি করেই দ্বিতীয় খলিফা উমর (রা.)-এর পর সমস্ত সাহাবা (রা.)-এর পরামর্শ ও ঐক্যমতের মাধ্যমে হयরত উসমান (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্মাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্ধামের তৃতীয় খলিফা निযুক্ত করা হয়। সুতরাং তাকে তৃতীয় খলিফা মেনে নেয়া ও ন্বীকার প্রত্যেক মুমিনের জন্য কর্তব্য।

## চতুর্ধ খলিফা হयরত জাनী (র্যা.)

 সত্যিকারের মুমিনগণ তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা.)-এর পর হযর্ত আলী (রা.)কে রাসূনুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের চতুর্থ খলিফা মানেন এবং স্বীকার করেন। যেহেতু তিনি সত্য খলিফা ছিলেন। হयরত আলী (রা.) সম্পর্কে সা’দ ইবনে আবী ওক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলূল্মাহ সাল্লাল্মাए আनাইহি ওয়াসাল্gাম হযরত আनী (রা.)কে বলেছিলেন :

## 

"তুমি আমার কাছে ওই মর্যাদার অধিকারী, মৃসা (আ.)-এর কাছে হারুন (আ.) যে মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তবে জেনে রেথ্যো, আমার পরে আর কোনো নবী নেই।" (বুখারী ও মুসলিম) অর্থাৎ, হयরত মূসা (আ.) তুর পাহাড়ে যাওয়ার সময় হযরত হারুন (আ.)কে তাঁর খলিফা হিসেবে গিয়েছিলেন। আমিও জেহাদে যাওয়ার সময় তোমাকে মদীনায় আমার খলিফা হিসেবে রেখে यাচ্ছি।

নোট : ওপরযুক্ত হাদ্দিসের ভিত্তিতে শিয়ারা হযরত আলী (রা.)কে সর্বপ্রথম ও প্রধান খলিফা মনে করে। তাদের এ ধারণা ঠিক নয়। কারণ নবী সাল্লাল্মাহু আলাইহি ওয়াসাল্ধাম इযরত আনী (রা.)কে পরিপূর্ণ খলিফা বানাননি; বরং উপস্থিত সময়ের জন্য সাধারণ খলিফা বানিয়েছিলেন। যেহেতু হযরত আব্দুল্মাহ www.eelm.weebly.com

ইবনে উশ্মে মাকতুম (রা.)কে নামজের ইমামতীর খলিফা নিযুক্ত করেছিলেন। সুতরাং শিয়াদের এ দাবি একেবারে অনর্থক। তবে এই হাদিসে হযরত আলী (রা.)-এর মর্যাদা ফোটে উঠেছে।
"মুनাফিকরা আनী (রা.)কে ভালোবাসবে না। আর মুমিনরা আলী (রা.)এর প্রতি বিদ্বেষ রাখবে না।
(আহমদ ७ তিরমমিীী শরিফ)
ওপরযুক্ত হাদিস্দয় সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্চে, হयরতত আनী (রা.)-এর প্রতি ভালোবাসা রাখা এবং তাঁকে শ্রদ্ধা করা এবং তাঁর খেলাফত মেনে নেয়া ও স্বীকার করা প্রত্যেক মুমিনেন জন্য কর্তব্য।

অর্থা, (১) হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) (২) হযরত উমর ফারুক (রা.) (৩) হयরত উসমান জিন্মরাইন (রা.) (8) হयরত আनী (রা.) উক্ত চার খলিফাকে "খোলায়ে রাশেদিন" আল-মাহদিয়ীন অর্থাৎ, সঠিক পথের অনুসারী খলিফা ও হেদায়ত প্রাধ্ত ইমাম বनা হয়। কোনো কোনো মুহাদ্দিছগণ হাসান ইবনে আলী (রা.) কে ও খোলাফ্াায়ে রাশেদিনের মধ্যে গণ্য করেছেন। তাঁদেরকে "খোলাফায়ে রাশেদিন আাল-মাহদিয়িন" উপাধিতে ভূষিত করার কারণ হলো, তাঁরা কোরআन-সूন্नाহ अনুयाয়ী নবী সাল্লাল্झাহ আলাইহি ওয়াসাল্ধামের খেলাফ্তের দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে জধ্ধাম দিয়েছিলেন। সেহেতু তাকে "খেলাফত আলা মিনহাজুন্নাবুওয়ত বলা হতো। আর এ কারণেই নবী তাঁদের অনুসরণের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন,

"তোমদের জন্য একাষ্ভ কর্তব্য হলো, আমার সুন্নাত এবং খোলাফায়ে রাশেদিনেন সুন্নাত যথাযথভাবে পালন করা এবং আকড়িয়ে ধরা।"

অতএব একথা পরিষ্ষার হয়ে গেলো, খোলাফায়ে রাশেদিনের খেলাফ্তকে আন্তরিকভাবে মেনে নেয়া এবং তাঁদদরকে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত খলিফারূপে বিশ্বাস করে তাদের প্রতি আান্তরিকভাবে শ্রদ্ধাপোষণ করা খাঁট মুমিনের ঈমানী কর্তব্য।

পক্ষান্তরে একথাও স্পষ্ট হয়ে গেলো, যারা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.), হयরত উমর ফারুক (রা.), হयরতত উসমান জিননুরাইন (রা.) এবং হযরত আলী (রা.)-এর মধ্যে থ্থেকে কোনো সাহাবি (রা.)-এর লেলাফতকে অস্ধীকার করে WWW.eelm.wéebly.com

২২৮
অথবা তাঁদেরকে হেয়প্রতিপন্ন করে তারা বিল্রান্তি, ভ্রষ্টতা এবং কুফুরিতে লিপ্ত রয়েছে। যেমন খাওয়ারিজ, শিয়া, রাওয়াফিজ এবং তাঁদের অনুসারিরা।

## আশার্রায়ে মুবাশ্বারাহ সম্পর্কে আকিদা







অनूবাम : রাসূলুল্মাহ সাল্লাল্মাহ আলাইহি ওয়াসাল্পাম যে দশজন সাহাবির নাম উল্gেখ করে তাঁদের জান্নাতি হওয়ার সুসংবাদ প্রদান করেছেন, আমরা তাঁর এ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তাঁদের জন্য জান্নাতের সাক্ষ্য প্রদান করি। কেনোনা, তাঁর উক্তি সত্য। তাঁরা হলেন আবু বকর (রা:), উমর (রা.), উসমান (রা.), আनী (রা.), তাनহা (রা.), জুবাফ্যের (রা.), সাদ (রা.), সাঈদ (রা.), আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.), আবু উবায়দা ইবনুন জাররাহ (রা.) তাঁরা হলেন এই উম্মতের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি হিসেবে আখ্যায়িত। আল্gাহ তায়ালা তাঁদের সবার ওপর সঞ্তুষ্ট হোন।

অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনগণ বিশেষভাবে এই দশজন সাহাবি সম্পর্কে জান্নাতের সাক্ষ্য প্রদান করেন, যে দশজন সাহাবি সम্পর্কে বিশেষভাবে নবী করিম সাল্ধাল্মাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। কারণ নবী করিম সাল্মাল্লাত্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা বা সংবাদ দ্রুব-সত্য, এতে সন্দেহের কোনো লেশ মাত্র নেই। এর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখা প্রত্যেক মুমিনের জন্য একান্ত কর্তব্য। একদা নবী কর্রিম সাল্লাল্নাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দশজন সাহাবিকে সুসংবাদ দিয়ে বলেছিনেন,



"আবু বকর জান্নাতে, উমর জান্নাতে, উসমান জান্নাতে, আনী জান্নাতে, তালহা জান্নাতে, জুবায়র জান্নাতে, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ জান্নাতে, সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস জান্নাতে, সায়ীদ ইবনে যায়েদ জান্নাতে এবং আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ জান্নাতে। (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

নোট : একथা মনে করা অত্ত্যধিক ভুল হবে, অখু এই দশজন সাহাবিই জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত, অন্য কোনো সাহাবির জন্য এই সুসংবাদ নয়। কারণ আল্মাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে সমষ্টিগতভাবে সমস্ত সাহাবা (রা.) সম্পর্কে জান্নাত্রে অभিকার করেছেন। यেমন পবিত্র কেরারানে বলেছেন,
 কিন্ভ এই দশজন সাহাবি (রা.)-এর মর্যাদা সমন্ত উম্মতের সামনে বিশেষভাবে প্রকাশ করার উশ্দেশ্যে তাঁদের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে ঢাঁদের নাম ধরে জান্নাত্রের সুবসংবাদ দিয়েছেন। আর এই সুসংবাদটি একই মজলিসে প্রকাশ করেছিলেন। এ উদ্দেশ্যে নয়, এই দশজন ব্যতীত আর কেউ জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত নন।

## সাহাবা সম্পক্কে মন্দ মষ্ঠব্য কর্গা যাবে না







অনুবাদ : আর ভে ব্যক্তি রাসৃলুল্নাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম্মর সাহাবা (রা.), নিষ্কলুষ সহরর্মিণী ও পূত-পবিত্র নির্মল সন্তানগণ সম্পর্কে উত্তমঅভ মন্তব্য করলো, সে নেফাক-মুনাফিকী থেকে বিমুক্ত হলো। প্রথম যুগের WWW.eelm.weebly.com

সালফে সালেহিন ও তাঁদের সঠিক অনুসারী পরবর্তীকালের आলিমগণ याँরা হলেন কন্যাণ ও ঐতিহ্যের প্রতীক এবং ধর্মীয় জ্ঞানে পারদর্শী, চিন্তাবিদ, যথাযোগ্য কৃতজ্ঞতা ও সম্মানের সন্গে তাঁদের আলোচনা করতে হয়। আর যে তাঁদের সম্পর্কে কটুক্তি বা বিক্রপ মন্তব্য করে সে ভ্রান্ত পথের অনুসারী।
وَمْنْ احَسْنَ الْقَوْلَ فِهْ اَحْحَابِ رَسْوْلِ اللهِ حَلَى احِ.

অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনগণ বলেন, বে ব্যক্তি বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্ধামের সাহাবা (রা.) এবং তাঁর নিক্ষলুষ সহরর্মিণী ও পূত-পবিত্র নির্মন সন্তান-সন্তততী সম্পর্কে সুধারণা রেথে, তাদদের খভ আলোচনা করবে, সে নিঃসন্দেহে নেফাক-মুনাফিকী থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। কারণ পবিত্র কোরআন-সুন্নায় বিভিন্নভাবে সাহাবায়ে কেরামের বিভিন্ন ऊুণাবলী ও বৈশিধ্টেরের আলোচনা করা হয়েছে। আর নবী করিম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্ধাম সমস্ত উম্মতকে তাঁর সাহাবা সম্পক্কে অতভ আলোচনা করতে নিষেধ করেছেন, যেমন তিরমিযী শরিফ্েের একটি হাদিসে বলেছেন,

## 

"আমার সাহাবা (রা.) সম্পর্কে মন্তব্য করার ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আল্পাহকে ভয় করো। আমার ইন্তেকালের পর তাদের সমালোচনার নাক্ষ বম বানাবে না।"

তাই সত্যিকারের মুমিনদের জন্য কর্তব্য হলো, আল্মাহর কোরআনের প্রতি পূর্ণ বিশ্ধাস রাখা এবং নবী করিম সাল্লাল্ধাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ ও নিষেধ্কে যথাযথভাবে পালন করা। সুতরাং যারা সাহাবা (রা.) সস্পর্কে সুধারণা রেথে তাঁদের খভ ও শুণ আলোচনা করবে, তারা নেফাক-মুনাফিকী থেকে মুক্তি পাবে। পক্ষান্তরে যারা সাহাবা (রা.)-এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কীয় আয়াত এবং নবী কর্রিম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের প্রতি তোয়াকা না করে সাহাবা (রা.) সম্পর্কে অণ্ভ মন্তব্য, মন্দ আলোচনা করবে, তারা নেফাক ও মুনাফেকীর পরিচয় দেবে। কারণ তাদের এ কাজ একথার প্রমাণ দিচ্ছে, তারা আন্তরিকভাবে আল্মাহর কোরআন এবং নবীর হাদিস বিশ্বাস করেনি। সেহেতু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তাদের সত্যিকারের মুমিন গণ্য করেননি।
 আলাইহি ওয়াসাল্মামের পুন্যত্মা, নিক্কলুষ সহরর্মিণী পৃত-পবিত্র নির্মল সন্তানসন্ভুতিগণ সম্পর্কে সুধারণা রেথে তাঁদের ওভ ও গুণ আলোচনা করবে, সে নেফাক ও মুনাফিকী থেকে মুক্তি পাবে এবং মুক্ত থাকবে। কারণ নবী করিম www.eelm.weebly.com
 ভালোবাসা থাকার কারণে আমার আহলে বাইত সহধর্মিণী সন্তান-সন্ভতীগণকে ভলোবাস।
(তিরমিযী শর্রিফ)
ওপরयুক্ত হাদিসে আহলে বাইত বলে নবী করিম সাল্লাল্ধাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুন্যত্মা ও নিষ্কনুষ সহধর্মিণী এবং পৃত-পবিত্র ও নির্মল সত্তান-সষ্ঠতি হযরত ফাতেমা, হাসান, হুসাইন এবং আলী (রা.)কে বোঝানো হয়েছে। মুসলিম শরিফে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে আছে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লান্মাহু আলাইহি ওয়াসাল্ধাম বাড়ি থেকে বাইরে তাশরিফ নিয়ে যাচ্ছেন। সে সময় তিনি কালো একটি রুমী চাদর চড়ানো ছিলেন। এমন সময় তিনি সেখানে হযরত হাসান, ए্সাইন, ফাতেমা ও আनী (রা.)-এর সবাইকে চাদরের ভেতর লুকিক্যে নিম্নের আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন :

"আল্লাহ তায়ালা কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদের পৃত-পবিত্র রাখতে, হে আহলে বাইত।"

কোনো বর্ণনায় আছে, এ আয়াত তেলাওয়াত করার পর নবীজী সাল্ধান্মাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :
"হে আল্মাহ, এরাই আমার আহলে বাইত।"
অতএব কোরআন-সুন্নাহ তथা ইসলামের অনুসারী হওয়ার দাবিদার হয়ে यারা নবী করিম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম্মর আহলে বাইত সম্পর্কে কুধারণা রাথে অথবা অঙ্খভ মন্তব্য করে, তারা মুনাফিক বলে গণ্য হবে। যেহেতু তারা কর্মক্ষেত্রে কোরআন-সুন্নাহ অমান্য করেছে। যেমন খাওয়ারিজরা।

পক্ষান্তরে যারা আহলে বাইতের মুহব্পত ও ভালোবাসার ব্যাপারে ডিৗমা লজ্ঘন করে অন্যান্য সাহাবা (রা.)সহ সমস্ত সাহাবা (রা.) সম্পর্ক অঞ্ভ মষ্তব্য, সমালোচনা ও গালমন্দ করে ঢারাও মুনাফিক বলে গণ্য হবে। কারণ তার্া আহলে বাইত ব্যতীত বাকী সমत্ত সাহাবা (রা.) সম্পর্কীয় আয়াত ও হাদিস সমূহের প্রতি তোয়াক্কা করেনি। যেমন রাওয়াফিজ ও শিয়া সম্প্রদায়।

অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুসলমানের জন্য কর্তব্য হলো, প্রথম যুগের সলফে সালেহিন এবং 花দর অনুসারী পরবর্তীকালের WWW.eelm.weebly.com
 তাঁদের যথাযোগ্য মর্যাদা ও সম্মানের সজ্গে স্মরণ করা। যেহেতু নবী করিম সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :
"আমার উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন আমার যুগের উম্মত। অতঃপর যারা এদের সঙ্গে মিলিত হয়, অতঃপর যারা এদের সন্গে মিলিত হন।"
(বুখারী ও মুসলিম)
ওপরযুক্ত হাদিসে নবী করিম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা, তাবেয়িন ও তাবে তাবেয়িন (তিন) যুগের শ্রেষ্ঠতত্ৰে সুসংবাদ দিয়েছেন। এতে সাহাবায়ে কেরাম ও আম্বিয়ায়ে মুজতাহিদিন ও মুহাদ্দিসিন ও মুফাসসিরিন শামিল রয়েছেন। সুতরাং সাহাবায়ে কেরামের পরবর্তী দু’যুগের আইস্মায়ে মুজতাহিদিন ও মুহাদ্দিসিন সম্পর্কে অত্তভ মন্তব্য বা সমালোচনা করা যাবে না এবং সর্বযুগের হাক্কানি উলামায়ে কেরাম অর্থাৎ, হাদিস় বিশারদ, एেকাহবিদ, তাফসিরবিদ ও সত্যিকারের ইসলামি চিন্তাবিদগণের গুণ আলোচনা করা এবং তাদের অঞ্টভ আলোচনা থেকে বিরত থাকা কর্তব্য। কারণ নবী করিম সাল্মাল্মাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
"नিশ্চয় আলিমগণ আম্বিয়া আলাইহিস সালামগণের উত্তরাধিকারী।"
(আবু দাউদ শরিए)
অন্য হাদিসে বলেছেন,
"একজন ফকীহ্ শয়তান্নে কাছ্ হাজার आবিদের ঢেয়ে (ভারী) কঠিন।"
 সত্যিকরের প্রত্তেক মুসলমানের ওপর ওয়াজিব হলো, সর্ব্বুগের হাক্কানি आলিমগণণর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, তাদরর ওণ ও 刃ভ আলোচনা করা।


অর্থাৎ, ভে ব্যক্তি আম্বিয়া, সাহাবা, তাবেয়িন, তাবে তাবেয়িন, আইম্মায়ে মুজতাহিদিন তথা হাক্কানি উলামায়ে কেরাম সস্পক্কে বির্রপ মন্তব্য বা সমালোচনা করবে, সে সঠিক পথ তथা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত থেকে খারিজ হয়ে যাবে।

## www.eelm.weebly.com

## নবী ও ওলির্র মধ্যে পার্থক্য

# ,  


অনুবাদ : আর আমরা কোনো এক ওলিকে কোনো একজন নবীর (আ.) ওপর প্রাধান্য বা শ্রেষ্ঠত্ প্রদান করি না। বরং আমরা বলি, কোনো একজন নবী সমস্ত ওলি থেকেও শ্রেষ্ঠ। আমরা তাদের কেরামত বা অলৌকিক ঘটনাবলী এবং বিশ্বস্ত লোকদের মাধ্যমে পরিবেশিত তাদের বিণ্ধ্ধ বর্ণনাগুলো বিশ্বাস করি।

অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনগণ আল্মাহর কোনো ওলিকে আল্লাহর কোন্নে নবী (আ.)-এর ওপর প্রাধান্য বা শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেন না এবং তারা বলেন, আল্পাহর কোনো একজন. নবী সমস্ত ওলিগণের চেট্যে অত্যধিক শ্রেষ্ঠ। এর কয়েকটি কারণ রয়েছে :

প্র凶মতঃ আল্পাহর নবীগণ নবুওতের আগে এবং পরে নিম্পাপ থাকেন। ঢাঁদের থেকে কোনো ধরনের ঔনাহ সংখটিত হয় না এবং হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। পক্ষান্তরে ওলিগণ ওলায়তের আগে এবং পরে নিষ্পাপ হন না। বরং ওনাহগার লোকও কোনো সময় ওলি হতে পারে এবং ওলি থেকেও কোনো ধরনের ওনাহ সংখটিত হওয়ার সম্ভাবনা थাকে। আর একথা সর্বজন মান্য, নিষ্পাপ ব্যক্তি, পাপীর চেয়ে অত্যধিক শ্রেষ্ঠ, অতএব নবীগণ (আ.) ওলির চেয়ে ल্खेষ্ঠ।

ব্বিতীয়তঃ নবুওত-রেসালত কোনো মানুষ তার চেষ্টা, সাধনার মাধ্যমে অর্জন করতে পারে না; বরং আল্লাহ তায়ালা নিজেই নবী ও রাসূল মনোনীত নির্বাচিত করেন। পক্ষান্তরে ওলায়ত বা ওলি হওয়া মানুষ তাঁর চেষ্ঠা সাধনার মাধ্যমে অর্জন করতে পারে। আল্লাহর মনোনিত ও নির্বাচিত পদবি ও উপাধি, মানুষের চেষ্ঠা সাধনায় অর্জিত পদবি ও উপাধি। থেকে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম হয়ে থাকে। অতএব একথা পরিষ্কার হয়ে গেলো, নবী রাসূল (আ.)গণ ওলিদের থেকে শ্রেষ্ঠ।

তৃতীয়তঃ আল্লাহর নবী, রাসূল (আ.) গণের অনুসরণ ও অনুকরণ করা উম্মতের ওপর ওয়াজিব। নবীর (আ.) ইত্তেবা-অনুসরণ ও অনুকরণ ছাড়া

কোনো উম্মত নাজাত পাবে না। পক্ষান্তরে কোনো ওলির ইত্তেবা-অনুসরণ ও অনুকরণ করা মুসলমানের ওপর ওয়াজিব নয় এবং এর ওপর কোন্ো মুসলমানের নাজাতের ভিত্তিও নয়। আর একথা সর্বজন ग্বীকৃত সত্য, যার অনুসরণ ও অনুকরণের ওপর মানুষের নাজাতের ভিত্তি, তিনি শ্রেষ্ঠ হলেন, ওই ব্যক্তি থেকে যাদের অনুসরণ ও অনুকরণের ওপর কোনো মানুষের নাজাতের ভিত্তি নয়। অতএব এ কথা প্রমাণিত হয়ে গেলো, নবীগণ (আ.) ওলিদের থেকে শ্রেষ্ঠ।

## ওলিদের কেরামত সম্পর্কে আiকিদা

## وَنُوْمِنُرِمَا جَاءَ مِنَ الْكُرَامَاتِ الخ

অর্থাৎ, আহলে সুন্नাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনগণ আল্লাহর ওলিগণ থেকে প্রকাশিত অলৌকিক ঘটনাবলীকে সত্য বলে বিশ্বাস করেন। যেহেহু ওলিগণের কেরামত বা অলৌকিক ঘটনাবনীর কথা পবিত্র কোরআনসুন্নায় বিদ্যমান আছে এবং সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত তাওয়াতুরের পদ্ধতিতে নকল হয়ে আসছে। এগুলো অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। যেমন পবিত্র কোরআনে কোরআনে উল্লেখ রয়েছে, হযরত সুলাইমান (আ.)-এর এক সাহাবি "আছিফ রবখিয়া" চক্ষুর পলকের মধ্যে বিলকিছ্হ রাণীর সিংহাসন এক মাসের দূরত্ব থেকে সুলাইমান (আ.)-এর কাছে পৌছিয়ে ছিলেন। আর হযরত মারইয়ামকে অমৌসুম্মে ফল আহারের জন্য দেয়া হতো। প্রশ্নকারীর জবাবে তিনি বলতেন, এળুলো আল্মাহর পক্ষ থেকে আসছে। হयরত উমর (রা.)-এর চিঠিন মাধ্যমে নীল নদে পানি প্রবাহিত হওয়া। হযরত সাদদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) ষাট হাজার মুজাহিদ নিয়ে দিজলা নদী পার হওয়ার সময়ে নদীটি স্থল পথের মতো হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। এ ধরনের অসংখ্য ঘটনাবनীর উল্লেখ রয়েছে। সেহেতু এগুলোর প্রতি বিশ্বাস রাখা সত্যিকারের মুমিনগণের জন্য একান্ত কর্তব্য। পক্ষান্তরে মু’তাযেলিরা ওলিগণের কেরামত অস্ধীকার করে। তাদের পক্ষে বাস্তবে কোনো দলীল প্রমাণ নেই। তাদের এ অস্বীকৃতি কোরআন-সুন্নাহ ও বাস্তবতার পরিপহ্থী, যেহেতু তাদের এ অস্বীকৃতি কোরআন-সুন্নাহ ও বাস্তবতার পরিপন্থী সেহেতু তাদের একথা পরিত্যক্ত, গ্রহণ যোগ্য নয়। প্রশ্ন হতে পারে ওলি কে এবং কেরামত কি?

জবাব : ওলি, শব্দের অর্থ নিকটবর্তীও হওয়া এবং বন্ধুও হওয়া। আর শরিয়তের পরিভাষায় এর অর্থ, আল্লাহর প্রেম ও. ভালোবাসায় এমনভাবে ডুবে WWW.eélm.Weebly.com

यাওয়া, পৃথ্বীতে কারো ভালোবাসা এর ওপর প্রবল হয় না। তার মন সর্বদা আল্লাহর স্মরণণে মগ্ন থাকে। সে যাকে ভালোবাসে আল্লাহর জনাই ভালোবাসে, যাকে ঘৃণা করে আল্মাহর জন্যই ঘৃণা করে। আল্লাহর পৃর্ণ আনুগত্য করেন এবং তার অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকে। তাকে আল্লাহর ওলি বলা হয়। আর ওপরযুক্ত খণের অধিকারী লোকদের হাত থেকে যেসব অলৌকিক ঘটনা প্রকায় পায় তাকে কেরামত বলে।

কোনো ঈমানদার লোকের নবুওতের দাবির সত্যতা প্রমাণের জন্য তার হাত থেকে যে সব অলৌকিক ঘটনাবলী প্রকাশ হয় जাকে মু’জিযা বলা হয়। আর কোনো অমুসলিমের হাত. থেকে কোনো অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ হওয়াকে 'ইস্তে দরাজ' বলা হয়।

আর যে ব্যক্তি গোপন বিষয়াদির মাধ্যমে অলৌকিক কোনো কিছু করে ফেলে আর সে বলে, এগুলো আমার ক্ষমতায় করেছি আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়। তাকে যাদু বলা হয়।
 তথা সত্যিকারের মুসলমানণণ আল্মাহর ওলিগণের এই সব বর্ণনাগুলো বিশ্বাস করেন, যা বিশ্তষ্ত লোকের মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য সূত্রে নকন হয়ে তাদের কাছে পৌছছে। কারণ পবিত্র কোরআন-সুন্নায় আল্লাহর ওলিগণ এবং তাঁদের থেকে অলৌকিক ঘটনাবनী সংঘটিত হওয়ার কথা ঊল্লেখ রয়েছে এবং আকাইদের কেতাবেও এ সস্পর্কে বিশেষ আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং ওলিগণের কেরামত সম্পর্কীয় ঘটনাবनী অস্থীকার করার.কোনো অবকাশ নেই।

## কেয়ামতের আমামত সম্পর্কে আকিদা



অনুবাদ : আমরা কেয়ামতের নিদর্শন সমূহের প্রতি বিশ্বাস রাথি। (১) দাজ্জালের আবির্তাব হওয়া। (২) আকাশ থেকে ঈসা (আ.)-এর অবতরণ করা। (৩) পশ্চিম আকাশ দিয়ে সৃর্শ্যোদয় হওয়া। (8) ইয়াজুজ মাজুজ নামের একদল www.éelm.weebly.com

লোক বের হওয়া। (৫) দাব্বাতুল আরদ (জমিনের জীব) নামে এক বিশেষ জહ্তর স্বীয় স্থান থেকে বহির্গত হওয়া।
 সত্যিকারের মুমিনগণ কেয়ামতের নিকটতম পৃর্বাংশের প্রতি ঈমান-বিশ্বাস রাখখন। যেহেহু এগুলো পবিত্র কোরআন-সুন্নাহ দ্যারা প্রমাণিত। সেহেতু এর প্রতি ঈমান রাখt প্রত্যেক মুমিনের জন্য একান্ত কর্তব্য। Uেমন হযর্ত হুজাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে নবী করিম সাল্লা|্ধাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনেছেন,



 (رواه مسلم)
"সে পর্যন্ত কেয়ামত হবে না, যে পর্যন্ত তোমরা দশটি নিদর্শন না দেখবে। (১) দুম নির্গত হওয়া। (২) দাজ্জাল বের হওয়া। (৩) দাব্বাতুল আরদ্প- অদ্রুত একটি জীবের আবির্ভাব হওয়া। (8) পশ্চিম আকাশেঃ সৃর্যোদ্য় হওয়া । (৫) ঈসা ইবনে মারইয়াম (জ.)-এর অবতরণ করা। (৬) ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব হওয়া। (৭) তিনটি ভূমি ধসার ঘটনা ঘটবে- (ক) পশ্চিমে, (অ) আগে, (গ) আরা উপদ্পীপ। (৮) একটি অগ্নিকু ইয়ামান থেকে বের হবে, এমন অবস্থায় সব মানুষকে তাড়িয়ে হাশরের মাঠের দিকে নিয়ে যাবে। অন্য বর্ণনায় আছে, (৯) এমন তুফান প্রবাহিত হবে, সব মানুষকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। (মুসলিম শর্নিফ)

ওপরযুক্ত নিদর্শনঞেলো পৃথকভাবে হাদিসের কেতাবে বিস্তারিতভবেব বর্ণিত আছে। সুতরাং এর প্রতি ঈমান রাখা প্রত্যেক মুমিনের জন্য একান্ত কর্তব্য।।
 সাল্লাল্ধাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,


"আল্মাহর কসম, তোমদের কাছে একथা গোপন নয়, আল্লাহ তায়ালা কানা নন। আর নিঃসন্দেহে মাসীহ দাজ্জাল তার ডান एক্কা কানা, তার চক্ষুটি ফুলা wWW.eelim.weebly.com

আগুরের মতো। অন্য বর্ণনায় আছে, প্রত্যেক নবী (আ.) গণই ন্বীয় সম্প্রদায়কে কানা দাজ্জালের ভয় দেখিয়েছেন।"
(มুসলিম শরিফ)
 অবতরণ করা সম্পর্কে নবী করিম সাল্মাল্ধাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনন,
"ওই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ। অতিসত্রর তোমাদের মধ্যে ঈসা ইবনে মারইয়াম একজন ন্যায়পরায়ণ বিচারক হিসেবে অবতরণ করবেন।"
 তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন,
"यौथन ইয়াজুজ মাজুজকে বপ্ধন খোলে দেয়া হবে, আর তার প্রত্যেক উ"ম ভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে।"
 সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন,


"যে দিন আপনার পালনকর্তার কোনো নিদর্শন আসবে সে দিন এমন কোনো ব্যক্তির ঈমান ফলপ্রসূ হবে না, যে আগ থেকে ঈমান আনে নি। অথবা স্বীয় ঈমান অনুयায়ী কোনোরূপ সৎকর্ম করেনি।"
(সুরা আনআাম)
ওপরযুক্ত আয়াতে বোঝা यাচ্ছে, কেয়ামতের কোনো কোনো নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার পর তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। তখন আর কোনো কাফিরের কিংবা কোনো ফাসেকের তওবা কবুল হবে না। কিন্ঞু এ নিদর্শন কোন্টি? কোরআনে পাক তা পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেনি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্ধাম এ সম্পকে পরিষ্কার বর্ণনা দিয়ে বলেছেন,
"তিনটি নিদর্শন যখন বের হবে, তখন এমন কোন্না ব্যক্তি ঈমান ফলপ্রসূ www.eelm.weebly.com

হবে না, যে এর আগে ঈমান আनেনি। কিংবা ঈমান অनুযায়ী কোনো সৎকর্ম করেনি। (১) পশ্চিম দিকে সূর্যোদয় হওয়া। (২) দাজ্জাল বের হওয়া। (৩) অদ্যুত জীব বের হওয়া।
 তায়ালা পবিত্র কোরঅনে বলেছেন,

"যখন প্রত্রি্রুতি (কেয়ামত) সমাগত হবে, তখন আমি তাদের সামনে ভূগর্ভ থেকে একটি জীব বের করবো, সে তাদ্রের সক্গে কথা বলবে। 'তানবিনে’ এর ইঙ্তিত পাওয়া যায়, জজ্টটট অদ্ভুত আকৃতি বিশিষ্ট হবে। আরো জানা যায়, এই জীবটি সাধারণ জন্তুদের প্রজনন প্রক্রিয়া মুতাবেক জনম গ্রহণ করবে না। বরং অকস্মাৎ ভূগর্ভ থেকে নির্গত হবে।

হাদিস থেকে একথা বোঝা যায়, এর আবির্ভাব কেয়ামতের সর্বশেষ নিদর্শন সমূহের অন্যতম। এরপর অনতিবিলম্বেই কেয়ামত সং্ঘটিত হয়ে যাবে।

পবিত্র কোরআন ও হাদিসে যখন ওপরোল্লেখিত নিদর্শনগুলোকে কেয়ামতের নিকটতম নিদর্শনরূপপ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তখন এঅুলোর প্রতি ঈমান তথা বিশ্বাস রাখা প্রত্যেক মুমিনের জন্য ঈমানী কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। এতে কোনো মুসলমানের দ্বিমত থাকতে পারে না।

## গণক, জ্যোতিষ এবং কোরজান-সুন্নাহর্প পরিপন্ঘী,

কোনো কিছ্হু দাবিদান্রদের্গ সস্পক্কে আাকিদা

#  

ورَ
অনুবাদ : আমরা কোনো গণক বা জ্যোতিষকে বিশ্বাস করি না এবং এমন কোনো ব্যক্তিকেও বিশ্বাস করি না, যে আল্লাহর কেতাব, নবীর সুন্নাত ও উম্মতে মুসলিমার ঐক্যমতের বিপরীত কিছু দাবি করে ।

নোট : ‘কাহেন’- ওই ব্যক্তিকে বলে, যে ভবিষ্যতের গোপনী কোনো কিছুর সংবাদ দেয় এবং গোপন বিষয়াদি জানার দাবি করে।
www.eelm.weebly.com
‘আররাফ’- ওই ব্যক্তিকে বলে, যে চোরাই মালের পরিচিতিসহ সন্ধান দিয়ে থাকে এবং হারানো বব্ত্ত প্রাপ্তির স্থান বলে দেয় এ ধরণের আরো অনেক বিষয়াদি।
(मিশকাত)
 ওয়াল জামাআত তथা সত্যিকারের মুমিনগণ গণক এবং জ্যোতিষকে বিশ্বাস করেন না এবং ওই ব্যক্তিকেও বিশ্বাস করেন না, যে কোরআন-সুন্নাহ এবং মুসলিম উম্মাহর ঐক্যমতের পরিপন্থী কোনো কিছুর্গ দাবি করে। কারণ, গণক, ज্যোতিষ গোপন ও অদৃশ্য বিষয়াদির সংবাদ দিয়ে থাকে। আর পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ানা পরিক্ষার ঘোষণা দিয়েছেন,
"তুমি বলে দাও, আল্মাহ ব্যতীত আসমান ও জমিনের কেউ গাইব বা গোপনীয় কিছু জানে না।" (সূরা নমল)

এ আয়াত প্রমাণ দিচ্ছে, কোনো মানুষ এমনকি নবী (আ.)গণও নিজ ক্রতা বা দশ্ষতার মাধ্যমে কোনো গাইব বা গোপন কোনো কিছু জানেন না। তবে আল্মাহ তায়ালা তাঁদদরকে গাইব বা গোপনের যে সব অদৃশ্যের খবর দিয়েছিলেন, তারা জানেন বা জানত্নে।

নবী করিম সাল্মাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্পাম বলেছেন,
"বে ব্যক্তি কোনো গণকের কাছে আসবে, অতঃপর তাকে কোনো বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, তার চল্লিশ দিনের নামাজ কবুল করা হবে না। (মুসলিম)

অन্য হাদিস বলেছেন,


"বে ব্যক্তি কোনো গণকের কাছে আসবে, অতঃপর এর কথাকে সত্য বলে বিশ্যাস করবে, মাসিক ঋতু অবস্থায় তার স্ত্রীর সঙ্গে সক্ম করবে অথবা পায়খানার রাস্তা দিয়ে সঙ্গম করবে। নিঃসন্দেহে সে মুহাম্মদ সাল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্नামের ওপর অবতীর্ণ দীন থেকে মুক্ত হয়ে গেলো। (ওপরयুক্ত আয়াত ও হাদিসদ্বয় একথা সুস্প্টভাবে প্রমাণ দিচ্ছে, যে ব্যক্তি গণক বা জ্যোতিষের কথা WWW.eelm.weebly.com

বিশ্বাস করবে, তার ঈমান ও আমলের মারাত্মক ক্ষতি হবে। অতএব সত্যিকারের মুমিনগণের জন্য উচিত কোনো গণক বা জ্যোত্তিষের কাছে না যাওয়া এবং তার কথা বিশ্বাস না করা।
 জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনগণ ওই ব্যক্তির কথা বিশ্বাস করেন না, যে এমন বিষয়াদির দাবি করে যা পবিত্র কোরআন-সুন্নাহ ও ইজমায়ে উম্মতের পরিপহ্ইী। যেমন কেউ দাবি করলো, সে নিঃসন্তান মানুষকে সন্তান-সন্জুতি দিতে পারে অথবা মৃত মানুষকে জীবিত করতে পারে অথবা সে নবী বলে দাবি করে ইত্যাদি।

ওপরযুক্ত দাবিসমূহের কোনো এক দাবিতে কোনো মুমিন কোনো মানুষকে সত্য বনে বিশ্বাস করতে পারে না। যেহেতু এসব দাবি পবিত্র কোরআন-সুন্নাহ এবং ইজমায়ে উম্মতের পরিপহ্থী। কারণ কোরআন-সুন্নাহ এবং ইজমায়ে উম্মতের মাধ্যচ্ একথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত, এক আল্মাহ ব্যতীত কোনো নবী, ওলি, গাউছ-কুতুব কেউ অথবা সবাই মিলে কোনো নিঃসন্তান মানুষকে সন্তান দান এবং মৃতকে জীবিত করতে পারবে না এবং একর্থা প্রমাণিত, শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্মাহু আলাইহি ওয়াসাল্মামের পর আর কোনো নবী নেই এবং কোনো ধরনের নবী আসবে না।

## มুসলিম উম্মাহর সম্মিলিত থাকা কর্তব্য, পর্নস্পর দলাদলি করা বিভ্রাষ্টি 

অनूবাদ : आমরা মুসলিय জামাজাতকক সত্য ও সঠিক মনে করি এবং এতে বিভ্দে ও দলাদলি (সৃষ্টি করা) এ্রান্ত ও শাষ্তিযোগ্য বলে গণ্য করি।
 সত্যিকারের মুমিনগণ কোরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে সব মুসলমান সম্মিলিত থাকাকে সত্য ও সঠিক কর্তব্য বলে বিশ্বাস করেন। যেহেহু আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে সমস্ত মুসলমানকে সম্মিলিত থাকার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন,
"ত্তোমরা সম্মিলিতভাবে আল্নাহর রজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো এবং বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" (সূরা আলে ইমরান)

ওপরযুক্ত আয়াতে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ থাকার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বিভেদ ও বিচ্ছিন্ন হতে নিষেধ করেছেন। অতএব সব মুসলমানের জন্য একতাবদ্ধ থাকা একান্ত কর্তব্য।
 সত্যিকারের মুমিনগণ মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ ও দলাদলিকে বক্রতা এবং শাস্তি মনে করেন এবং এর থেকে দৃরে থাকেন। কারণ, সত্যিকারের মুসলমানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো পরস্পর সহিষ্মিতা, সহর্মিতা ও সহানুভূতির মাধ্যমে সম্মিলিতভাবে থাকা, দলাদলি বা বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি না করা। পক্ষান্তরে यারা স্মীয় অন্তরের বক্রতার কারণে ধর্ম্মে ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে উম্মতের মধ্যে বিভেদ ও বিচ্ছ্নিতা এবং দলাদলি সৃষ্টি করে, আল্পাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে তাদের নিন্দা করেছেন এবং মুসলমানদের তাদের মতো হতে নিষেধ করেছেন,
"তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা স্পষ্ট প্রমাণাদি আসার পর পরস্পর মতবিরোধ করেছে।" (সূরা আলে-ইমরান)

অন্য আয়াতে বলেছেন,


 গেছে, তাদের সন্গে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই। তাদ্র্র ব্যাপার আল্লাহ তায়ালার কাছে সমর্পিত। অতঃপর তিনি বনে দেবেন যা কিছু তারা করে থাকে।" (সূরা আনজাম)

ওপরযুক্ত আয়াতদ্ময়ের প্রথম আয়াতের উল্লেশ্য হলো, ইহুদী ও খ্রিস্টানদের মতো হয়ো না। তারা আল্লাহর পরিষ্ষার নির্দেশ পাওয়ার পর ফধু কুসংস্কার ও কামনা বাসনার অনুসরণ করে ধর্ম্মে মূলনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং পারস্পরিক দ্বন্দ-কলহের মাধ্যমে আজাবে পতিত হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করা এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হওয়ার অর্থ ধর্ম্যর মূলনীতি সমূহের অনুসরণ ছেড়ে স্বীয় ধ্যান-ধারণা ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী কিংবা শয়তানের ধোঁকা ও

সन্দেহে নিষ্ঠ হয়ে ধর্মের কিছু নতুন বিষয় ঢুকিয়ে দেয়া অথবা কিছু বিষয় এ থেকে বাদ দেয়া।

প্রশ্ন হতে পারে, আইম্মায়ে মুজতাহেদিনের মধ্যে তো অনেক মতবিরোধ হয়েছে। এতে তারা কি ওপরযুক্ত নির্দেশ অমান্য করেন নি? এবং নিন্দনীয় মতবিরোধ ও বিচ্ছিন্নতার আওতায় কি পড়েন নি?

উজ্ত্ন : প্রধমতঃ আয়াতে যে বিচ্ছিন্নতা ও মতবিরোধ থেকে নিষেধ দিয়ে নিন্দা করা হয়েছে তা সে সমস্ত বিরোধ, যা দীনের মূল নীতিতে করা হয় অথবা স্বার্থপরতার বশবর্তী হয়ে দীনের শাখা-প্রশাখায় করা হয়। আয়াতে প্রকৃষ্ট ও উজ্জ্বল প্রমাণাদি আসার পর বাক্যটিই এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। কেনোনা, দীনের মৃলनीতি উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট হয়ে থাকে। কিছু শাখা প্রশাখাও এমন সুস্পষ্ট হয়ে থাকে, যাতে সার্থপরতা না থাকলে মতবিরোধের অবকাশ নেই। ক্নুন্তে যে সব শাখা-প্রশাখা অস্পষ্ট সে সম্পর্কে কোনো আয়াত বা হাদিস না থাকার কারণে অথবা আয়াত ও হাদিসের বাহ্যিক তায়ারুয বা পরস্পর বিরোধ থাকার কারণে यদি ইজতেহাদে মতবিরোষ দেখা দেয়, তবে ঢা আয়াতে উল্লেথিত নিন্দার আওতায় পড়ে না। •

মিতীয়্চः প্রত্যেক মতভেদই নিন্দনীয় নয়; বরং যে মতভেদ প্রবৃত্তির তাড়নার ভিত্তিতে কোরআন-সুন্নাহ থেকে দূরে সরে চিন্তা করা হয়, তা-ই নিন্দনীয়। কিন্তু यদি কোরআনের নির্ধারিত সীমার ভিতরে থেকে রাসূলুল্মাহ সাল্মাল্মাহ আলাইহি ওয়াসাল্পামের ব্যাষ্যা স্বীকার করে নিজের যোগ্যতা ও মেধার আলোকে শাখা-প্রশাখায় মতভেদ করা হয়, তবে সে মতভেদ অস্মাভাবিক নয়, ইসলাম তা নিষেধ করে না। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন এবং ফেকাহবিদ আলিমগণের মধ্যকার মতভ্ভে ছিলো এমনি ধরনেন। আর এমন মতভেদকে রহমত বলে আথ্যায়িত করা হয়েছে। অবশ্য যদি এসব শাখা বিষয়কেই দীনের মূল সাব্যস্ত করা হয়, তবে তা-ও নিन्দনীয়।

সুতরাং সাহাবায়ে কেরাম ও আইম্মায়ে মুজতাহেদিনের মধ্যে যেসব ইজতেহাদি মতবিরোধ রয়েছে সেসবগুলোই কোনো না কোনো পর্যায়ের ওপরযুক্ত আয়াতের সঙ্গে সম্পর্কহীন। অতএব সাহাবায়ে কেরাম ও আয়িম্মায়ে মুজতাহেদিনের মতবিরোধ রহমত ছিলো।

## আষ্দাহর দীন সম্পর্কে আকিদা





অনুবাদ : आসমান এবং যমীনে সর্বबইই আল্পাহর দীন এক। আার তা হলো দীনে ইসলাম। আল্মাহ তায়ালা বনেন,
رِنَّ الدَّينَ رِندُ اللِّ الْإِمْاَمُ.


"এবং আমি তোমাদ্রে জন্য ইসলামকে মীন হিসেবে পছন্দ করলাম।"
(সৃর্木া মায়েদা)
এই দীনে ইসলাম অতিরध্খन ఆ সংকোচন, তাশবীহ ఆ তা'তীল জবর ও কদর এবং নিশ্চিন্ততা B নৈরাশ্যের মধ্যবর্তী এক ষর্ম।
 জামাআত তথা সত্যিকারের মুমিনগণ এই আকিদা বিশ্যাস পোষণ করেন, आসমান এবং জমীনে आদিকাল থেকে কেয়ামত পর্যন্ত আল্পাহর পছন্দনীয় এবং সন্তৃষ্টিপ্রাপ্ত একই ४র্ম যার নাম হলো ইসলাম। কেনোনা, দীনের অর্थ হলো, আনুগত্য ন্বীকার করা, अন্মগত इওয়া। আার সমস্ত মাখলুক সৃi্টিগত ও বিধানগত্াবে এই দীনে ইসলামের অনুগত। এই মাখলুক মানুষ, জিন, ফ্েেরেশতা বা অন্য কিছু হউক সবাই এর অনুগত। यেমন পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

"আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, সয়াই স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক তাঁরই অনুগত হয়েছে এবং ঢাঁর দিকেই ফিরে যাবে। (সূরা আলে-ইমরান) WWW.eelm.weebly.com̀

د-দীনের আরেক অর্থ রীতি বা পদ্ধতি। কোরআনের পরিভাষায় দীন সে সব মূলनीতি ও বিধি-বিধানকে বলা হয়, या হযরত আদম (আ.) থেকে যরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্দাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সব নবী (আ.)গণের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান রয়েছে। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা रয়েছে,

位 : जर्थाৎ, आল্লাহ তায়াनা তোমাদের জন্যে সে দীনই প্রবর্তন করেছেন, যার নির্দেশ ইতিপূর্বে নূহ (আ.) ও অন্যান্য নবীপণকে দেয়া হয়েছিলো।
 চাঁর আনুগত্য হওয়া। এ অর্থ্বের দিক দিয়ে প্রত্যেক নবী (আ.)-এর যুগেগ যারু় তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন এবং তাঁদের आনিত বিধি-বিধানের আনুগত্য. করেছেন, তার্রা সবাই মুসলমান এবং মুসলিম নামে অভিহিত হৃ্য়ার. যোগ্য ছিলো এবং তাঁদের ধর্মও ছিলো ইসলাম। এ অর্থ্রের দিকে লক্ষ্য করেই হযরত নূহ (আ.) বলেছিলেন,
"আমাকে মুসলিম হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (সৃরা ইট্মুছ)
এবং ইব্রাহীম (আ.) নিজ্েেকে এবং স্বীয় উম্মতকে উম্মতে মুসলিমা বানানোর দোয়া করেছিলেন,

আর হयরত ঈসা (আ.)-এর সহচরগণ বলেছিলেন, ঢুমি সাঙ্ষী থাকো,
 আমলে তাঁর आনিত দীনই ছিলো দীনে ইসলাম এবং এটাই আল্মাহর কাছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম, অন্য কোনো ধর্ম নয়। তাই আল্মাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন,
 العمران
"ハে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম তালাশ করে কখনো তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ত্গিস্থ।" ওপরयুক্ত আয়াতে من (বে www.eelm.weebly.com

ব্যক্তি) শক্দের উদ্দেশ্য ব্যাপক। তাই এর অর্থ হবে : সর্বকালের, সর্বস্থানের ও সর্ব বিভাগের যে ব্যক্তিই ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্ম তালাশ করবে। সেই ধ্বংস ও ক্ষত্থিস্থস হবে। সুতরাং ইসলামই মানুষের ধর্ম। যেহেছু আল্নাহ তায়ালা একমাত্র ইসলাম ধর্মকে পরিপৃর্ণ ধর্মরূপ ঘোষণা করেছেন এবং তিনি এর ওপর সভ্ভষ্ট হয়েছেন। যেমন পবিত্র কোরআনে বলেছেন,

"আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পৃর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দীন হিসেবে পছন্দ কর্রলাম। হयরত আमম (আ.)-এর যুগ থেকে সত্য ধর্ম, আল্মাহর নিয়ামতের অবতরণ ও প্রচলন আরম্ট করা হয়েছিলো এবং প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক ভূ-খজ্গের অবস্থানুযায়ী এ নেয়ামত থেকে আদম সন্তানদের অংশ দেয়া হচ্ছিলো, আজ যেনো সেই ধর্ম ও নেয়ামত পরিপূর্ণ আকারে শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্ধাল্মাহ আলাইহি ওয়াসাল্ףাম ও তাঁর উম্মতকে প্রদান করা হলো।
 মধ্যপহী একটি ধর্ম। याতে মূসা (आ.)-এর দীনের মতো לُ কঠোরতার ব্যাপারে স্বীমা লজ্জনের কোনো অবকাশ নেই এবং ঈসা (আ.)-এর দীনের মতো تَخْرِيْط ন্রতার ব্যাপারেও সীমা লख্qনের কোনো অবকাশ নেই। যেমন পবিত্র
 করো না।"
 अতিক্রম করো না, নিচয় আল্লাহ তায়ালা সীমা অত্ক্রমকারীীদেরকে ভালোবাসেন না।"
(সুরা মায়েদা)
 তাঁকে অক্ষম বা অকেজো সাব্যস্ত করার কোনো পথ নেই।
 সৃষ্টির সজ্গে আল্লাহর সাদৃশ্য প্রতিপাদন বা নির্ণয় করাকে তাশবীহ বলা হয়ে থাকে। यেমন খৃস্টান কর্তৃক ঈসা (আ.)কে আল্পাহর সজ্গ ইহুদ কর্তৃক উयাইর (আ.)কে আল্মাহর সজ্গে সাদৃশ্য করা এবং আল্মাহর কোনো ওুকে সৃষ্টির সজ্গে সাদৃশ্য প্রতিপাদন করা, যারা এই মতে বিশ্বাসী তাদের 'মুশাব্বিহা’ বলা হয়। wWW.eelm.weebly.com

তাদের এই মতবাদ একেবারে ভ্রান্ত। যেহেছু এটা পবিত্র কোরআনের পরিপন্থী
 নেই।"
 হাদিসের দ্ঘারা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত তা অস্ধীকার করা । যারা এই অভিমত পোষণ করে তাদের ‘মুজাত্তিলা' বলা হয়:। এরা বাতিলপন্ףী, পথঅ্রষ্ট। যেহেহু তাদের এই মতামতটি পবিত্র কোরআন-হাদিসের পরিপহী। যেমন আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরজানে বলেছেন,
 সে সব নামে তোমরা তাঁকে ডাকো।
 করা। ‘‘দর’ অর্থাৎ, বান্দাকে সর্ব বিষয়ের ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান মনে করার অবকাশ ইসनाমে নেই। বরং ইসলাম একটি মধ্যমপহ্যী ধর্ম। অর্থাৎ, বান্দা সম্পূর্ণ অক্ষম নয় এবং সম্পূর্ণ क্ষমতাবানও নয়। বরং তুু কাজ সম্পাদন করার ইচ্ছা ও ক্মতা আল্মাহ তায়ালা তাকে দান করেছেন। এটাই ইসলামের স্বীকৃত आকিদা-বিশ্বাস।

छাবद্রিয্যাহ : ওই সম্প্রদায়কে বলা হয়, যারা এ আকিদা রাথ্থ, মানুষ পাথরের মতো অক্ষম নয়, তাদের ইচ্ছার স্বাধীনতা নেই এবং কর্মক্মতা বা কোনো কিছু উপার্জনের শক্তিও নেই। এ সমপ্রদায় ও পথট্রষ্ট কারণ তাদের এ আকিদা পবিত্র কোরআান-সুন্নাহর পরিপহ্ঠী। যেমন আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন,
"মানুষ সে কাজের জন্যে নেকি পাবে, যা সে স্বেচ্ছায় করে এবং সে কাজের জন্যে শাস্তি ভোগ করবে, যা সে স্বেচ্ছায় করে। ওপরযুক্ত আয়াত জাবরিয়্যাদের আকিদার ভ্রান্তি সুস্পষ্ট হয়ে গেলো।

কাमর্রীয়্যাহ : এই সম্প্রদায়কে বলা হয়, যারা এই আকিদা পোষণ করে, বান্দা তার কাজ কর্মের স্রষ্টা, এতে আল্লাহর কোনো হাত নেই এবং তাকদির বলতে কিছুই নেই। এ সম্প্রদায়ও পথভ্রষ্ট কারণ তাদের এ আকিদা পবিত্র কোরআন সুন্নাহর পরিপন্যী। যেমন আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন, www.eelm.weebly.com
 কর্মসমূহহকে সৃষ্টি করেছেন।"
 নিশ্চিন্ত হওয়া, অথবা আল্মাহর রহমত ও দয়া থেকে একেবারে নৈরাশ হওয়ার কোনো স্থান ইসলামে নেই। বরং ইসলাম একটি মধ্যপহ্থী ধর্ম হিসেবে তার নির্দেশ হলো এই, প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরে আল্লাহর আজাব ও গयবের ভয়ভীতি রাখা এবং আল্মাহর রহমত ও দয়ার আশা রাখা। কারণ যারা আল্মাহর आজাব ও গयব থেকে নির্ভীক ও নিসিন্ত হয়ে গেছে, ঢাদের সম্পর্কে আন্মাহ তায়ালা বলেছেন,
"আল্মাহর তায়ালাড়াও থেকে তারাই নিচিন্ত হতে পারে, যাদের ষ্নংস घनिয়ে আসছে।" (সূরা আরাফ)

আর যারা আল্পাহর রহমত থেকে একেবারে নিরাশ হয়ে যায়, তাদের সম্পক্কে আল্পাহ তায়ালা বলেছেন,

"আল্মাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্মাহর রহমত থেকে কাফের সম্প্রদায় ব্যতীত কেউ নিরাশ হয় না।" (সূরা ইউসুফ)

ওপরযুক্ত আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াত সম্সূंর্ণ নিচ্চিন্ত निর্ভীক্যবাদী মুরজীয়্যাদের আকিদা বিভ্রান্তিকর হওয়ার প্রমাণ দিচ্ছে, যার্রা এ আকিদা পোষণ করে, বান্দার ঈয়ান থাকা অবস্থায় কোনো ধরনের ঔনাহ তার কোনো ক্তি সাধন করে না। জান্নাত তার জন্য ওয়াজিব। আর দ্বিতীয় আয়াত সম্পূর্ণ নৈনরাশ্যবাদী খাওয়ারিজ ও মুতাজিলাদের আকিদা বিভ্রান্তিকর হওয়ার ঞ্ণমাণ দিচ্ছে, यার্গা এ আকিদা পোষণ করে, কবিরা গুনাহগার বান্দা চিরদিন জাহন্নামে থাকবে, কোনো দিন জাহান্নাম থেকে মুকি পাবে না। তাকে জাহান্নামে দেয়া আল্মাহর ওপর ওয়াজিব।

সুতরাং এসব আকিদা ইসলাম বহির্ভূত প্রমাণিত হলো। তাই তারা আহলে সুন্নাত ওয়ান জামাআত থেকে বহির্ভুত।

## আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের্ন আকিদা

## 


जनুবাদ : এই হলো আমাদের দীন ও আমাদের आকিদা-বিশ্গাস या আামরা প্রকশ্যে ও অন্তরে পোষণ করি। জার আমরা আল্মাহর কাছছ ওইসব লোকের
 করে, याদের কথ্থ জমরা आলোচননা করেহি এবং প্রমণাদিসহ বর্ণনা করেছি।
 নিয়ে শেষ পর্যত্ত কোরজান-সুন্নাহ্ মমাণাদির মাধ্যমে ব্যেব কथা আহলে সুন্নাত ওয়ান জামাআত্রে আকিদা বলে প্রকাশ কর্রেছ এবং প্রমাণিত কর্রেছি, তা-ই आমাদদর দীন এবং আকিদা প্রকাশ্যে এবং আন্তর্রিকতাবে।
 ওয়ান জামাজাতের বিরোধী বাতিন সম্প্রদা্যের বিিা্তি আমরা কোরজানসুন্नाহর মা্যাম আমরা প্রমাণিত করে আলোচনা করাছি। কারণ, যারা কোরজানসুন্নাহর পরিপ্ীী आক্ষিদা পোষণ করে, তারা জানিম, आর জাল্gাহ তায়ালা জালিমদ্দের থেকে দূরে থাকা এবং সস্পর্কচ্ছদ করার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন,
"তোমরা জালিমদের সক্গে মিশবে না, (নতুবা) তখন জাহান্নাম ঢোমাদের স্পেশ্শ করনে"

পদ্ষান্তরে নেক্কান্, সज্যবাদিদের অন্ত্ভুত্ত -қওয়ার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :
"হে タুমিনগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আর তোयরা সত্যবাদিদের অन्ত্রুক্ত হয়ো"

ওপরयুক্ত আয়াত্দ্য সুস্প্ষ্ প্রমাণ দিচ্ছে, সত্যিকারের মুমিনগণণে জন্য কर্ত্যা হলো সব বাতিল দলসমূহ থেকে দূরে থাকা এবং সত্তবাদিদের

www.eelm.weebly.com

## সত্যের ওপর্গ অটল थাকাব্ন জন্য আল্লাহর্গ

## কাছে দোয়া কব্না কর্তব্য



অনুবাদ : আর আমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে এই প্রার্থনা করি, তিনি যেনো আমাদের ঈমানের ওপর অটন রাথেন এবং এরই ওপর আমাদের মৃত্যুদান করেন। আর তিনি যেনো আমাদের বিভিন্ন প্রবৃত্তিমূলক বিভেদ সৃষ্টিকারী ও বিভ্রান্তিকর মতবাদ থেকে রকক্ষা করেে। যেমন মুশাব্মিহা, সু’তাজিলা, জাহমিয়াহ, জাবরিয়্যাহ কাদরীয়া ইত্যাদি ভ্রান্তদলஸুলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাজাতের বিরোধিতা করে ভ্রান্তির বেড়াজানে আব্ধ রয়েছে। তাদের সন্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ আমাদের দৃষ্টিতে তারা ড্রান্ত ও নিকৃষ্ট। আল্মাহর কাছে সর্বাধিক নিরাপত্তা ও তাওফিক প্রার্থনা করি।
 ঢथা সত্যিকারের মুমিনগণ আল্ףাহর কাছে এই প্রার্থনা করে থাকেন, আল্পাহ তায়ালা যেনো তাদের ঈমানের ওপর সর্বদা অটল রাথেন এবং ঈমানের সক্গে মৃত্যু দান করেন। যেহেতু তাদের একমাত্র ভরসার স্থল আল্মাহ সত্তা, তাদের নিজের ওপর কোনো ভরসা নেই। যেমন আল্পাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে তাঁর পুণ্যবান বান্দাদের একটি দোয়া শিখিয়েছেন :

"হে আমাদের পালনকর্তা সরলপথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য লজ্খনে প্রবৃত করো না এবং তোমার কাছে থেকে আমাদের রহমত ও অনুণ্ণহ দান করুন। তুমিই সব কিছুর দাতা।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এমন কোনো দিন নেই। যা আল্লাহর দুই অঙ্গুলির মধ্যথানে নয়। তিনি যতক্ষণ ইচ্ছা করেন, তাকে সৎপথ্থে রাখেন এবং যখন ইচ্ছা করেন সৎপথে থেকে বিম্যুত করে দেন। তিনি যথেচ্ছা ক্ষমতাশীল, যা ইচ্ছা তা-ই কর্রে। কাজেই যারা ধর্মের পথে কায়ির্ম wWW.eelm.weebly.com

থাকতে চায়, তারা সর্বদাই আল্লাহর কাছে অধিকতর দৃঢ়চ্ত্ত্তা প্রদানের জন্যে দোয়া করেন। রাসূলুন্নাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে শিক্মা

 রাধো।"
(মাজার্রিফুল কোর্রজান)
 কাছে এই দোয়া করেন, আমাদের বিভিন্ন প্রবৃত্তিমূলক বিভেদ সৃষ্টিকারী বিভ্রান্তি কর মতবাদ থেকে রক্ষা করুন। যেহেতু আল্মাহ তায়ালা মুমিনদের এ ধরনের দোয়া শিক্ষা দিয়ে পবিত্র কোরআনে বলেছেন,

"আমাদের সরল পথ প্রদর্শন করুন, যে সমন্ত মানুষের পথ, যাদেরকে আপনি পুরস্কৃত করেছেন। তাদের পথ নয়, यাদের প্রতি আপনার গযব অবতীর্ণ रয়েছে এবং যারা পথज্রষ্ট হয়েছে"।

কেনোনা, সরন-সঠিক পথ ব্যতীত দীন-দুনিয়ার কোনোটিরই উন্নতি ও সাফল্য সस्टব নয়। সুতরাং সরুল পথ কোন্টি এবং ভ্রান্ত পথ কোন্টি তা জেনে নেয়া ও পরিচয় করা কর্তব্য। সরল পথের পরিচ্য হলো এই, صِرَاط اكَذِيْنَ
 रচ্ছেন :

নবীগণ (आ.), সিদ্দিকগণ, শহীদগণ ও পুণ্যবান মুমিনগণ। সুতরাং ওপরযুক্ত চার স্তরের মানুষের পথই সরলপথের সীমারেথা। বলা হয়েছে, পরে শেষ আয়াতে নেতিবাচক ব্যবহার করে এর সমর্থন করা হয়েছে।

তাদের পথ নয়, যাদ্রের প্রতি তোমার গযব অবতীর্ণ হয়েছে এবং যারা পথত্রষ্ট হয়েছে। (এ হলো আয়াতের শাক্কিক অর্থ) এ আয়াতের সারমর্ম হচ্ছে এই, আমরা সেপথ চাই না, যা নফ্সানি (প্রবৃত্তি) উদ্mে্যের অনুগত হয় এবং www.eelm.weébly.com

মন্দ কাজে উদ্বুদ্ধ করে ও ধর্মের মধ্যে সীমা লজ্মনের প্রতি প্ররোচিত করে। সে পথও চাই না, যে পথ অজ্ঞতা ও মুর্খতার কারণে ধর্মের সীমারেখা অত্ত্র্ম করে, বরং এদুয়ের মধ্যবর্তী সোজা সরল পথ চাই। যার মধ্যে না অতিরধ্রেন আছে, না কম-কছরী, ত্রুটি-বিচ্যুতি আছছ, या নাফরমানি (প্রবৃত্তি) প্রভাব ও সংশয়ের উর্ধ্বে। (মায়ারিফ সংক্ষিঙ্ঠ) ওপরযুক্ত. আলোচনার মধ্যে সব বাতিল দল থেকে পরিত্রাণ চাওয়া হয়ে গেছে, পৃথকভাবে এর নাম উল্লেথের প্রয়োজন মনে করি ना।

## পর্রিশেষে আল্মাহর প্রশংসা এবং নবী সাল্মাম্মাহ্ আলাইহি ఆয়াসাম্মামের ওপর দর্রদ পেশ কব্গা কর্তব্য

## 

অনুবাদ : আল্লাহ তায়ালা আমাদের সায়্যিদ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর বংশধর ও সমস্ত সাহাবি (রা.) গণের ওপর রহমত ও শান্তি অবতীর্ণ করেন। আর সমন্ত প্রশংসা আল্পাহর জন্য যিনি সমন্ত জাহানের প্রতিপালক।
 সত্যিকারের মুমিনগণ তাদের নেক কাজ আরূভ ও সমাপ্তি লগ্নে আল্লাহর প্রশংসা এবং নবী সাল্লা|্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম্মর ওপর দর্রদ পাঠ করা উত্তম ও বরকত্ময় মনে করেন। যেমন আল্নাহ তায়ালা পবিত্র কোরআানে বলেছেন,
"তুমি বন, সমন্ত প্রশংসাই আল্মাহর এবং শাা্তি (অবতীর্ণ হউক) তাঁর মনোনীত বান্দাগণের প্রতি।"
(সুরা নমল)
অन্য আয়াতে বলা হয়েছে,

"পবিত্র আপনার প্রতিপালকের সক্তা, তিনিই সম্মানিত ও পবিত্র, তা থেকে या তারা বর্ণনা করে। পয়গাম্ষরগণের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। সমষ্ত প্রশংসা বিশ্ব প্রতিপালক আল্মাহর নিমিত্তে। ওপরযুক্ত আয়াত্ময়ের প্রথম আয়াতের প্রেক্ষিতে প্রত্যেক ওরুত্পপূর্ণ কাজের তরুতে আল্লাহর নাম এবং রাসৃন্ল্লাহ

সাল্মাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাম্মামের প্রতি দর্রদ, সালাম পাঠ করা মুস্তাহাব।
(রুুूल মায়াनी)
এবং ব্বিতীয় আয়াতির প্রেক্ষিতে' মুফাসসিরগণ বলেন, উক্ত আয়াতে এ শিকা দেয়া ₹য়़ছে, মूমিনের জন্য কর্তব্য रচ্ছে তার প্রত্যেকটি প্রসঙ্গ, ভাষণ ও বৈঠক आল্লাহর মহত্ত্ব বর্ণনা ও প্রশংসা করে এবং নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্মামের প্রতি দর্দ সালাম পাঠ করে সমাপ্ত করা হয়।

সে মতে, আল্লামা কুরতুবী এক্ষেত্রে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.)-এর একটি উক্তি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্মাহ সাল্মাল্মাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাজ সমাপনান্তে :

الْ الْلَمِّنْنِ
এই তিনটি আয়াত তেলাওয়াত করতে একাধিক বার শোনেছি। এছাড়া কতিপয় তাফসির গন্থে এ মর্মে হযরত আলী (রা.)-এর উক্তি বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি কেয়ামতের পূর্গমাত্রায় পুরস্কার পেতে চায়, ঢার প্রত্যেক বৈঠক শেষে এই আয়াত তেলাওয়াত করা উচিত। এ উক্তিই্ই ইবনে হাতিম হয়র শাবির বাচনিক রাসূলুল্মাহ সাল্পাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্পাম থেকে বর্ণনা করেছেন।
(মাজার্রিফু ক্রোর্রান ও ইননে কাছির)

www.eelm.weebly.com

